ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМНІҢ НЕГІЗДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛЫНДАҒЫ ДӘСТҮРЛІ ТӘРБИЕ МАҢЫЗЫ.

Қазіргі жаһандану үдерісінің даму кезеңінде жас ұрпаққа оқу мен кәсіби білім ғана беріп қоймай, жан-жақты жетілген, эстетикалық талғамы биік, руханиадамгершілік мәдениеті жоғары, әлемдік мәдениеттен хабары бар, ұлттық құндылықтарды қадірлей білетін, отаншылдық рухтағы тұлғаны қалыптастыру қажет. Осыған байланысты оқу-тәрбие үдерісінде жастарды отансүйгіштікке, ерлікке, адалдыққа, елін, жерін құрметтеуге үйрету, шыншылдыққа тәрбиелеу қазіргі қоғамның басты мәселелерінің бірі болып табылады. Бұл тұрғыда болашақ ұрпақ өз елін құрметтеуі үшін әуелі, оны осы елдің тарихы, мәдениеті, рухани байлығы, дәстүрлерімен таныстыру қажет деп ойлаймын. Жас ұрпаққа рухани тәрбие беру, құнды қасиеттерге ие болдыру, рухани бай адамды қалыптастыру, оның туған кезінен басталуы керек. Халық «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтпаған. Отанға деген сүйіспеншілік бесіктен басталады, сондықтан жастайынан баланы қазақ халқының мәдениетімен таныстыру қажет. Кейін мектеп табалдырығынан баланы қазақ халқының тарихы, мәдениеті, салт-дәстүрімен таныстыру қажет. Осылайша баланың отанға деген сүйіспеншілігі қалыптасады. Отан дегеніміз не? Отан дегеніміз – халық. Халық дегеніміз – адам. Адамзатты сүю – оған жақсылық жасау. Ендеше отаншылдық – сонау ерте заманнан қалыптасып келе жатқан қасиетті сезім. Патриоттық тәрбие ұлттық ерлік дәстүрлерге сүйене отырып жас өскіннің ішкі жан дүниесі, ой-санасы мен сезімін дамытып, қалыптастыруға бағытталуы керек. Егер баланы отанға деген сүйіспеншілігін қалыптастырмаса, оның патриоттық сезімі оянбауы мүмкін, ал отанға деген сүйіспеншілік әр адамның өз елін көркейту, еңбек ынтасын ояту, отанды қорғау қажеттілігі туындағанда өте маңызды рөл атқарады. Қазіргі таңда патриоттық тәрбиені - ең маңызды мәселелердің бірі деп есептеуге болады. Себебі батыс елдерінің мәдени идеологиясының бүкіл жер шарында таралуы халықтың өз мәдени-менталитетінің жойылуына әкелуі мүмкін және де араб елдерінен әртүрлі экстремисттік діни ағымдардың таратылуы, патриоттық тәрбиенің қажеттілігін арттырады. Өз елін, ата-бабалар қалдырған өсиетін құрметтейтін адам, ешқашанда басқа рухани идеология, үгіт-насихат арбауына түспейді. Қазіргі ұрпақта патриотизм сезімін ояту - еліміздің дамуы мен көркеюінің кепілі болып табылады. Патриоттық тәрбиенің бүкіл жүйесін ұйымдастыруды, жұмыс істеуді және бақылауды қамтамасыз ететін негізгі мекеме - бұл мемлекет. Жастарға патриоттық тәрбие беру - Қазақстан Республикасының өтпелі кезеңдегі және ұзақ мерзімді болашақтағы мемлекеттік жастар саясатының бағыттарының бірі. Өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беру - елдің болашақтағы тұрақты дамуының кепілі. Алайда, патриотизм деген не? Көптеген танымал ғалымдар, көрнекті ұстаздар, талантты жазушылар, философтар мен публицистер өз еңбектерінде патриоттық тәрбиеге ерекше орын бергені белгілі. Патриоттық тәрбие проблемалары - отандық ғалымдардың зерттеуінде. Патриотизм тақырыбы Абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезов, Ыбырай Алтынсарин, Шоқан Уәлиханов және тағы басқа қазақстандық қайраткерлерінің еңбектерінде кездеседі. Философ Абай Құнанбаевтың пікірі бойынша, нағыз патриотизм - бұл адамдарға деген сенім, қорқыныш, адамдарға деген сүйіспеншілік, оның іс-әрекеттеріне шынайы жанашырлық және адамдарға нақты практикалық көмек көрсету сияқты үштік. Мұхтар Әуезов мынаны айтады: «Кеңестік патриотизм - бұл туған жеріндегі барлық халықтар үшін, болашақ ұрпақ үшін, әкелер, аналар үшін терең ойлы жұмыс» [1. 320 б.] М.Қозыбаев тарихи ғылымның азаматтық патриотизмді қалыптастырудағы рөлі туралы ұлттық идеяның қалыптасуына байланысты былай деген: «Азаматтық татулық пен ұлтаралық келісімді нығайту идеясы, ұлттық және ұлттық идея қоғамның қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін ұлттық идея ретінде ұсынылды. Бүкіл қазақстандық патриотизм. Ұлттық патриотизм идеясын баса көрсете отырып, біздің ойымызша, халық менталитетінің ажырамас бөлігіне айналған қазақтың ұлттық патриотизмінің бастауын неғұрлым кең және терең зерттеу қажет. Біз бұл аспектіні ерекше атап өтеміз, өйткені қазақ халқы жалпы қазақстандық патриотизмді, азаматтық бейбітшілік пен ұлтаралық келісімді нығайтудың ұлттық идеясын қалыптастыруда ерекше жауапкершілік алады». [2, 420 б]. Өткенге көз жүгіртсек, қазақ халқының бай тарихы әрқашан өзінің патриотизмімен және Отанға деген сүйіспеншілігімен ерекшеленетінін атап өткен жөн. Балалар санасында патриоттық сезімді қалыптастыру, жас ұрпақты жоғары қасиеттерге тәрбиелеу, оларды қоғам мен мемлекет мүдделеріне сай етіп дайындау үшін келесі негізгі міндеттер қажет: - мектептерде, колледждерде, университеттерде патриоттық тәрбиені насихаттау мақсатында ұйымдастырушылық қызмет; - жастардың патриоттық құндылықтарын, көзқарастары мен сенімдерін сезіне білуі; - Отанымыздың өткеніне, салт-дәстүрлеріне құрметпен қарауға тәрбиелеу; - жастардың Отанға деген адалдығын және өз мемлекетін қорғауға дайындығын күшейту. Патриоттық тәрбиенің мазмұны қоғамымыздың ерекшеліктерімен, динамикасы мен даму деңгейімен, оның экономикалық, рухани, әлеуметтік-мәдени, саяси және өмірдің басқа салаларымен, жас ұрпақты қалыптастыру проблемаларымен, осы процестің дамуындағы негізгі бағыттармен анықталады. Отанның қорғаныс функциясын жүзеге асыруға дайындық кезінде, әскери және басқа да оған байланысты мемлекеттік қызмет түрлері үшін анағұрлым нақты міндеттерді сәтті шешуге болады. Патриоттық тәрбие принциптері өзара байланысты, интеграциялық жүйені құрайды, оны басшылыққа ала отырып, мұғалімдер білімнің мақсаттары мен міндеттерін тиімді іске асыруды қамтамасыз етеді және патриоттық тәрбие беру үшін білім беру және мәдени мекемелердің, қоғамдық ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының және отбасының қызметін мемлекеттік реттеудің міндетті шарты бойынша педагогикалық практикада білім мен тәрбиенің мазмұнына енгізеді. Патриоттық тәрбие қағидаттары білім беруді келесі бағыттарға бағыттайды: - бірлік пен тұтастықты нығайтуға; - халықтың әртүрлі санаттарының (мектеп жасына дейінгі балалар, бастауыш сынып оқушылары, жасөспірімдер, жоғары сынып оқушылары, студенттер, мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері, әскери қызметкерлер, қалалар мен ауыл тұрғындары) ерекшеліктерін тәрбиелеуде ескеру; - Қазақстан халықтарының тарихи қалыптасқан достықтарын сақтау және дамыту, олардың біртұтас федералды мемлекеттегі бірлігі; - ұлттық мәдениеттер мен халықтардың тілдерін дамытуға ықпал ету;

- ұлтаралық қайшылықтар мен жанжалдарды бейбіт жолмен шешуге жәрдемдесу; - нәсілшілдік, ұлтшылдық және діни араздықты насихаттамау; - елдің халықтары мен ұлттық азшылықтардың тең құқығын қамтамасыз ету; - нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге қатынасына қарамастан адам мен азаматтың тең құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету; - елдің халықтары мен діни конфессиялары арасындағы қарым-қатынастардың оң жақтарын нығайту; - ұлтаралық қақтығыстардың алдын алу; - діндердің тең мәртебесін сақтай отырып, әртүрлі халықтардың діни және конфессиялық ерекшеліктерін тәрбиелеуді ескеру. Мақаланы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауымен аяқтағым келеді. «Бірінші, патриотизм төл тарихымыз бен шыққан тегімізді терең ұғынудан басталады. Халқымыздың басынан өткен қилы заманды және ел еңсесін көтерген жетістіктерді жас ұрпақтың білгені өте маңызды. Түп-тамырымыз мыңжылдықтарға ұласады. Мұны мақтаныш сезіммен айту – парыз», – деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Сондай-ақ ол тарихымызға қатысты көптеген деректерді жарыққа шығару қажеттігіне, азаттық үшін күрескен арыстарымыздың есімін ұлықтау арқылы азаматтарымыздың, әсіресе, жастардың бойына отаншылдықты дарыта алатынымызға мән берді. «Екінші, патриотизм мемлекетімізді және мемлекеттік институттарды құрметтеуден басталады. Мемлекетіміздің қазіргі құндылықтарын бағалау – баршамызға ортақ міндет. Береке мен бірлік, тұрақтылық пен тыныштық, татулық пен келісім – біздің басты байлығымыз. Көпшілік, әсіресе, жастар мемлекет болмаса, ұлт болмайтынын ұғынғаны жөн. Бүгінгі буын түрлі қауесеттің жетегіне ермей, ел іргесінің бүтіндігін сақтауға атсалысуы керек», – деді Қазақстан Президенті. Мемлекет басшысы «Қазақстан патриотизмі» ұғымы бәріміз үшін ұлттық құндылық болуы қажет екеніне, бүкіл идеология Отанды шексіз сүюге бағытталу керектігіне тоқталып, еліміздегі жастар ұйымдарын осы игі бастамаға жұмылуға шақырды [3]. Қорытындылай келе, кеудесіне “бұл менің елім, менің жерім” дейтін сенім ұялата білген жас қана өз елінің шынайы патриоты бола алады. Ол үшін “баланы жастан” дейтін халық даналығын естен шығармасақ болғаны. Жас ұрпақты патриоттық, отансүйгіштік рухта тәрбиелеу еліміздің өсіп-өркендеуі үшін қызмет ететініне еш күмәнім жоқ.

Әдебиет 1. Ауэзов М. Абай Кунанбаев: Монографические исследования и статьи. / Сост. Акбаев Н. - Алматы: Санат, 1995. - С. 320. 2. Козыбаев М. Казахстан на рубеже веков: размышления и поиски. В 2-х книгах. Кн. 1. - Алматы: Ғылым, 2000. - С. 420. 3. Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекет басшысы Ақтау қаласында Әбіш Кекілбайдың 80 жылдық мерейтойы аясында орнатылған ескерткішінің ашылу рәсіміндегі сөзі.