Рухани жаңғыру – халық дамуының табысы

Қазақстан – менің елім деген сөздер жанды дірілдетпей айтылмайды, рухтың қуатын, туған ошаққа деген сүйіспеншілігін оятады. Осы сөздер естілген кезде әр патриот өзін күшті, батыл сезінеді және Отанымыздың гүлденуіне, дамуына ат салысуға күш пайда болады.

Халқымыз өз Отанын сүюді ешқашан тоқтатпайды, оған сенуін тоқтатпайды, ешқашан мойымайды. Адам туған жерін сүйсе, оның көркеюіне, құдайға, көркіге айналуына, онда тұратын халықтың достық пен тату-тәтті өмір сүруіне, әдет-ғұрпын құрметтеуге, халқын ардақтап, құрметтеуге бар күш-жігерін салады. Ал, әлі де атқарылатын істер көп. Үлкен жоспарлар.

Бүгінгі таңда Қазақстанның Үшінші жаңғыруын жүзеге асыру шеңберінде үш жаңғырту үдерісі өтеді: саяси реформа, экономикалық өсудің жаңа моделін құру және қоғамдық сананы жаңғырту. Іргелі деп аталатын үдерістердің қатарында рухани саланы жаңғырту да бар. Рухани жаңғыру – Қазақстанның үшінші жаңғыруының басымдығы.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту» бағдарламалық мақаласында елімізге енген жаңа тарихи кезеңде келе жатқан қауіп-қатерлер мен сын-қатерлерге жалпыға ортақ баға бере отырып, рухани серпіліс жасап, өз жолына түсті.

Елбасының бағдарламалық мақаласы – ХХІ ғасырдағы ұлттық өзіндік сана-сезім мен қоғамдық сананы өзгерту жолдарын ұтымды түрде жалпылама айқындайтын бүкіл дүниетанымдық және идеологиялық мақаланың бастаушысы. Мақсат – күшті және жауапты адамдардан тұратын біртұтас ұлт құру. Негізгі мақсат: мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара әрекеттестігі негізінде жалпы руханиятты қалпына келтіру. Бұл ретте 2014 жылы жүзеге асырылған Қазақстан Республикасының Мәдени саясатының Тұжырымдамасы қазақстандықтардың бәсекеге қабілетті мәдени менталитеті мен жоғары руханиятын қалыптастыруға бағытталған.

Тіл, мәдениет, тарих ортақтығы – қай заманда да мықты мемлекеттің негізі деген тұжырымға ешкім дау тудырмайды деп ойлаймын. Бірақ ең бастысы – Бұл қазақ тілінің латын әліпбиіне поэтикалық көшуі.

Тәуелсіздік жылдарында бұл бағытта қыруар жұмыстар атқарылды. «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында барлық әлеуметтік саладағы тарих және мәдениет ескерткіштері жаңартылып, дамып, жаңғыртылуда. Ауқымды қайта құрулар қарсаңында қазақстандықтар Елбасының бастамаларын қолдайтынын білдіреді.

Халықтың рухани жаңғыруында ұстаздың алатын орны зор. Педагог балаларға өз бойындағы және дүниедегі адамгершілікті сақтауға, оларды ақымақтықтан, енжарлықтан, рухани кереңдіктен және дүниенің қасіретінен сақтайтын нәрсені жеткізу маңызды. Мектеп оқушыларына табиғат туралы әңгімелеуге, өсімдіктерді күтуге, жануарларды ренжітпей, өздеріне үйретуге болады. Біздің Жерге бару мақсатымыз - көрінетін және көрінбейтін барлық нәрселерге деген сүйіспеншілік, оған қызмет ету.

Халқымыздың болашағы әрқашан рухани қуаты мен жасампаздық қуатына, ұлттық болмысына байланысты болады. Материалдық игілікке деген табиғи ұмтылысты ұлттың рухани және интеллектуалдық өсуіне деген қажеттілікке жатқызуға болмайды. Руханилық пен ағартушылық халқымыздың сан ғасырлық тарихында қай кезде де ең күшті ерекшелік болып келеді.

Біз біртұтас және ұлы халық екенімізді мақтан тұтуымыз керек. Бізге бір ғана жол бар: рухани жаңғыру арқылы – кемел келешекке!