Рухани жаңғырудың ағартушылық сипаты

Әл Фараби атындағы

Қаз ҰУ 1 курс магистрі: Мырза Е.А.

Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында саяси реформа мен экономиканы жаңғыртуды қамтитын еліміздің үшінші жаңғыруының басталғанын жариялады. Назарбаев бұл саяси және экономикалық модернизацияны толықтырып қана қоймай, әрі бұл олардың өзегі болады деп атады.

 Адамгершіліктен, мейірімділіктен, шынайылықтан, жылылықтан, басқа адамдарға ашықтықтан көрінетін ішкі дүниенің жоғары жақтары – руханият. Руханият жеке тұлғаның көзқарасының кеңдігіне, эрудициясына, мәдениетіне, жалпы дамуына негізделген. Руханилықты жоғалту адамдықты жоғалтумен бірдей. Жеке адамның рухани дағдарысының ұзаққа созылуы оның деградациясына әкеледі. Руханилық жалмауыздықпен, өзімшілдікпен, материалдық пайдаға ұмтылумен үйлеспейді. Руханият саналы, зерделіліктің көрінісі ретінде мағыналы болуы ықтимал. Қоғам, білім беру жүйесі әрбір адамның рухани әлеуетін арттыруға, оларды материалдық және рухани мәдениеттің жетістіктерімен таныстыруға қамқорлық жасауы керек. Бұл бағытта Тәуелсіздік жылдарында қыруар жұмыстар атқарылды. «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында тарихи-мәдени ескерткіштер жаңартылып, «Халық тарих толқынында» бағдарламасы бойынша еліміз бен халқымыздың тарихына қатысты аса маңызды құжаттар жинақталды. Енді бұдан да көп жұмыс күтіп тұр. Бәсекеге қабілеттілік туралы айта отырып, Елбасы бүгінгі таңда жеке адамдардың емес, бүкіл халықтың бәсекеге қабілеттілігін арттыру арқылы ғана табысқа жетуге болатынын атап көрсетеді.

Осыған орай, Қазақстанның заман ағымына сай сенімді дамуына, заманның барлық сын-қатерлеріне табандылықпен мойынсұнуға мүмкіндік беретін «Цифрлық Қазақстан», «Үш тілде білім беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» бағдарламаларын қолға алу керек. бүгін жұмыс істейді.

Назарбаев өз мақаласында латын әліпбиіне көшудің келешегін қарастыра отырып, бұл жұмыстарды жүзеге асырудың нақты жоспарын алға тартты. Атап айтқанда, Нұрсұлтан Әбішұлы биылғы жылдың соңына дейін алдымен әліпби жобасын әзірлеп, келесі жылдан бастап оқу-әдістемелік кешен мен мамандарды дайындауға кірісуді белгілеп отыр. Тұңғыш президент айтуынша, бүгінде нақты мерзімдері бар нақты жоспар қажет. Латын әліпбиіне көшу – жай әліпбиді ауыстыру емес, бұл біз үшін өркениеттік таңдау, ол біздің ашық әлемнің бір бөлігі болуға, алға ұмтылуға ұмтылуымызды растайды және бұл жаңғырту туралы бұрын айтылған идеялармен байланысты. Қазақстандағы білім беру жүйесі.

Сонымен қатар, «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында келесі маңызды бағыттарға тоқталған:

– «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жағаоқулық» (Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). Бұл жобаның мақсаты – студенттердің тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, психология, мәдениеттану пәндері бойынша білімді толық меңгеруі. Осы мақсаттарда 2017 жылдың жазында әлемнің ең үздік 100 оқулығын қазақ тіліне аударатын Ұлттық аударма бюросы өз жұмысын бастайды;

Отанға, туған жерге деген сүйіспеншілікті білдіретін «Туған жер» бағдарламасының қабылдануы, т. патриотизмнің қазақстандық үлгісін дамыту. Бұл бағдарламаның мақсаты, біріншіден, тарихи ескерткіштер мен мәдени орындарды жаңғырту, білім беру саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізу; екіншіден, тұрғылықты жерін ауыстырған кәсіпкерлер мен шенеуніктер туған жерін ұмытпай, оған жан-жақты қолдау көрсетті; үшіншіден, жергілікті билік органдарына аталған бағдарламаны жүзеге асырумен кешенді және жүйелі түрде айналысу ұсынылады.

«Туған жер» бағдарламасымен қатар, жалпыұлттық киелі орындардың маңызын халық санасына жеткізу. Ол үшін «Қазақстанның қасиетті және рухани құндылықтары» немесе «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасын жасау керек.

«Жаһандық ауқымдағы Қазақстанның заманауи мәдениеті». Бұл жоба еліміздің заманауи мәдениетін дамыту арқылы қол жеткізуге болатын ұлттың бірегей және қайталанбас бейнесін ілгерілетуге бағытталған. Бұл жоба ұлттық мәдениет шеберлерінің БҰҰ-ның алты тілін меңгеруін, Қазақстанның заманауи мәдениетімен таныстырудың жаңа әдістерін әзірлеуді көздейді. Бұл бағдарлама 5-7 жыл ішінде жүзеге асуы тиіс.

Ұлтымыздың мақтанышы өткен дәуірдің ұлы тұлғалары ғана емес, замандастарымыздың жетістіктерінің тарихы болуы керек. Осы мақсатта Мемлекет басшысы Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның дамуына зор үлес қосқан көрнекті қайраткерлердің есімдерін қамтитын «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасын жасауды ұсынып отыр.

Н.Ә. Назарбаев рухани мұраны жаңғырту, ел азаматтарын отансүйгіштікке тәрбиелеу мәселелерін дер кезінде айтты.

Жаһандану, әлемдік интеграция және ақпараттандыру заманында, коммуникацияның шекарасы жоқ, бүкіл әлем бір заманауи құрылғыда тұрған кезде жас ұрпақты ұлттық сана-сезімге тәрбиелеу, өзіндік қазақстандық үлгіні дамыту өте маңызды. отансүйгіштікке, туған жерге деген риясыз сүйіспеншілік пен мақтаныш сезімін ояту. Әсіресе, жастарымыздың өз елін, есте қаларлық, киелі жерлерін, өз жерінің батырларын, өнер, мәдениет, ғылымның көрнекті қайраткерлерін, ұлағатты ұстаздар мен инженерлерді, асқан батырлар мен соғыс қимылдарының қаһармандарын, бейбіт заманның қаһармандарын білуі өте маңызды.

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақалада маңызды рөл ұстазға тиесілі. Ұстаз үшін балаларға адамның өзін және әлемді сақтауға,надандықтан, ессіздіктен, рухани зағип болу мен әлемнің трагедиясынан қорғауға көмектесетін түсінікті жеткізу қаншалықты маңызды. Оқушыларға заттардың табиғаты туралы айтуға, өсімдіктерге күтім жасауға үйретуге, жануарларды қастерлеугк болады, бірақ мәні басқаша. Біздің жердегі барлық көрінетін және көрінбейтін, оған қызмет ететін сүйіспеншілігіміздің мәні.

Қазіргі адамзаттың руханилығы мен мәдениетінің жағдайы оның болашағына алаңдаушылық сезімін тудырады. Біз руханияттың да, мәдениеттің де деградациясының күшейіп бара жатқан қарқынының куәгері, және қатысушысы болдық. Бұл үдеріс тоқтатылмаса, қазіргі өркениеттің жаһандық ауқымдағы апаты сөзсіз болатынын түсінеміз.Рухани адам үшін жеке, пайдакүнемдік мүдде емес, бәрінен бұрын ортақ мүдде, Отанның намысы. Қорытындылай келе, жаңа шындық жағдайында қоғамдық сананы жаңғырту, әрине, өзгерістер мен жаңаруларға дайын болуды және ұмтылуды талап ететінін атап өткім келеді. Мемлекет басшысы экономиканы үшінші жаңғыртудың, ұлттың патриоттық және рухани тәрбиесін дамытудың маңыздылығын атап өтті.

Айналадағы дүние күн сайын қарқынды дамып келеді, Қазақстан да бұл бағытта қалып қоймауы керек. Алдағы жылдарды, ұлтымыздың болашағын ойлау, ел дамуының стратегиялық бағыттарын айқындау бүгінде маңызды.

Халқымыздың болашағы ең алдымен оның өзіне, рухани қуаты мен шығармашылық күшіне, ұлттық санасына байланысты. Материалдық игілікке деген табиғи ұмтылыс ұлттың рухани және зияткерлік өсу қажеттілігін тежемеуі тиіс. Руханилық пен ағартушылық әрқашан біздің халқымыздың ғасырлар бойғы тарихындағы ең күшті белгілері болды.

Біздің елімізде адамдардың бақытты өмір сүріп, қоғамға пайда әкелуі үшін халықтың рухани дамуы үшін барлық жағдай жасалуда. Мен қазақстандық қоғамның табысты дамуы бізге, әрбір қазақстандық өз халқының дамуына қандай үлес қосатынына байланысты деп нық сеніммен айта аламын.