**ӘОЖ 37.035.4**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖАСТАРҒА**

**ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ТӘРБИЕ БЕРУ**

**Түйіндеме.** Жастар кез-келген жаңа бастамадағы ең белсенді және қызу қозғаушы күш ретінде әрқашан өз бағытына ие болуы керек еді. Шынында да, әдетте, белгілі бір арнасы жоқ күш бос жерде таралады, ал жастар нақты бағдарлары мен даму векторлары жоқ, әлеуметтікратта адасуға мәжбүр. Сондықтан кез-келген дамыған мемлекет өз жастары үшін нақты саясатты анықтауы керек, онда жас ақыл-ойдың барлық әлеуеті айқын болады.

**Түйін сөздер.** Қоғам, саясат, тәрбие беру, үкімет, партия, ұйым, қозғалыс.

**Аннотация.** Молодежь всегда должна была иметь свое направление как самая активная и горячая движущая сила в любом новом начинании. Ведь, как правило, сила, не имеющая определенного канала, распространяется в пустоте, и молодые люди вынуждены теряться в социальной сфере, не имея четких ориентаций и векторов развития. Поэтому любое развитое государство должно определить четкую политику для своей молодежи, в которой будет очевиден весь потенциал молодого разума.

**Ключевые слова.** Общество, политика, воспитание, правительство, партия, организация, движение.

**Annotation**. Young people should always have their own direction as the most active and ardent driving force in any new endeavor. After all, as a rule, a force that does not have a specific channel spreads in the void, and young people are forced to get lost in the social sphere without having clear orientations and vectors of development. Therefore, any developed state should define a clear policy for its youth, in which the full potential of the young mind will be obvious.

**Keywords.** Society, politics, education, government, party, organization, movement.

Қазіргі уақытта өзекті тақырыптардың бірі мемлекетті, саяси партияларды және қоғамдық бірлестіктерді, қозғалыстарды зерттеу болды. Олардың барлығы саяси жүйенің субъектілері. Қазақстанда саяси жүйені трансформациялау процесі жүріп жатыр, тиісінше оның субъектілері де өзгеруде.

Қазақстандық қоғамның тоталитарлық, бір партиялы, әкімшілік-командалық жүйеден демократиялық перспективаға көшуі 1986 жылдың аяғынан бастап шынайы халық билігі, саяси плюрализм, егемендік мәселелері күн тәртібіне қойылған кезде басталды. "Сол драмалық күндер мен түндерде болған оқиғаның кездейсоқтығы бастапқыда айқын болды. Алайда оқиғалардың ауқымы мен олардың тарихи маңыздылығы туралы түсінік кейінірек пайда болды". Либералды демократияның үстемдігімен сипатталатын бұл кезеңде азаматтық қоғам институттарының пайда болуының алғышарттары қалыптасады[1].

Одақ ыдырағаннан кейін Қазақстан демократиялық қоғам мен құқықтық мемлекет құрылатынын жариялады. Саяси және экономикалық реформалардың нәтижесінде әлеуметтік топтардың саяси бағыт пен әлеуметтік экономикалық қайта құрулардың қалыптасуына ықпал етуге деген ұмтылысы артып келеді және бұл ықпалды азаматтар бірлестіктерінің, ең алдымен партиялар мен саяси қозғалыстардың көмегімен тиімді пайдалануға болады.

Адамдардың әртүрлі үкіметтік емес топтарға еркін кіру және ұйымдастыру құқығы демократиялық қоғамның негізгі қағидасы болып табылады.

Бүгінгі таңда қоғам және ең бастысы, мемлекеттік аппарат бұқараның тәуелсіз ұйымдастырылған көркемөнерпаздарының өзіндік құндылығын біртіндеп түсінеді, ең болмағанда бұл тұжырым ҚР қоғамдық бірлестіктері туралы қазіргі заманғы заңнаманы талдаудан туындайды.

Біріншіден, қоғамдық ұйымдар-олар жұмыс істейтін салаларда әлеуметтік эксперименттер жүргізудің, халық белсенділігінің жаңа өзін-өзі басқару нысандарын іздеудің таптырмас арнасы.

Екіншіден, олар адамдардың сұраныстары мен өзекті әлеуметтік мәселелер туралы ақпараттың маңызды көзі болып табылады. Сонымен бірге, қоғамдық ұйымдарды билік органдары бұқарамен байланыс орнату үшін және халыққа маңызды ақпаратты жеткізу құралы ретінде қолдана алады.

Үшіншіден, қоғамдық ұйымдар-бұл азаматтарды ақпараттандыру және проблемаларды анықтау құралы ғана емес, сонымен қатар осы проблемаларды шешу, азаматтардың өз сұрауларын өзін-өзі жүзеге асыру құралы.

Төртіншіден, қоғамдық ұйымдар көп нәрсені істей алады және жеке адамдардың ұмтылыстарын әлеуметтендіру үшін жасайды[2].

Бесіншіден, қоғамдық ұйымдар-азаматтық қоғамның мемлекеттік аппарат қызметін бақылау құралдарының бірі. Ақырында, қоғамдық ұйымдарға бірігіп, азаматтар саяси күресте саяси бағдарламаларды әзірлеуге тікелей қатыса алады.

Қазақстанда бұл міндет түрлі үкіметтік емес ұйымдардың иығына тікелей жүктеледі. Жастар қанатының негізгі міндеті - осының бәрін алу және барлығының қолына беру бекер емес, бұл мәселелер мен заң жобаларын үкімет пен мәжіліске ілгерілету.. Мәселен, 2004 жылы жастар ұйымдарының атынан үкіметте алғаш рет жастар саясаты туралы заң жобасы ұсынылды, оған қоғамдық көлікпен арзан жол жүру және басқа да әлеуметтік маңызды жеңілдіктер туралы сұрақтар енгізілді. Депутаттар осындай бастамаларды ішінара қолдады. Алайда, бүгінде мұндай жеңілдіктер еліміз бойынша бірнеше қалада ғана қолданылады, оның ішінде тек үлкен қалалар. Мұның бәрінің себебі атышулы ақша аспектісінде жатыр. Өмірдің көптеген салаларындағы студенттерге жеңілдіктер толығымен қабылданбайды, өйткені бұл әртүрлі құрылымдардың, мысалы, бірдей автобус парктерінің бюджетінде алшақтық тудырады және қаржылық тепе-теңдікті сақтау үшін субсидиялауға тура келеді. "Жас Отан" ЖҚ бұл мәселені ең оңтайлы талқылауға шығаруға бірнеше рет тырысты, мұнда бәрі еш кедергісіз берік болады, бірақ соңғы сөз әрқашан заң шығарушы билікте қалады[3].

Жастар үшін қолжетімді баспана мәселесіне келетін болсақ, жастар ұйымдары негізінен әлеуметтік салаларға мониторинг және түрлі зондтау жүргізеді. Осыған сүйене отырып, болашақта электронды түрде ақпараттық анықтамалық жасау жоспарлануда, онда жастардың қай санаты қолжетімді баспанаға үміткер бола алатындығы туралы барлық ақпарат орналастырылады. Жастар ұйымдары әртүрлі ұсыныстарды қаншалықты жанқиярлықпен алға тартпаса да, олардың жанынан бүгінде бірде-бір тұрғын үй мәселесі өтпейді. Ал олар автономды коммерциялық құрылымдар ретінде бірде-бір мемлекеттік бағдарламаға бағынбайды, егер одан пайда болмаса. Сонымен қатар, "Жас Отан" Жастар қанатының басты басымдықтарының қатарына жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру кіреді. Әр түрлі акциялар, олимпиадалар, және жарыстар оның жұмысының ажырамас бөлігі болып табылады. Бірақ жастарды спорттық өмір салтына шабыттандыру-бұл тек бастамасы. Бірақ жалғастыруда әрдайым қиындықтар болады. Мысалы, Жастар өз денсаулығы мен денесін нығайта алатын елордалық спорт залдарын алайық. Бірақ қайда бармаңыз, барлық жерде бір айлық билеттерге ойға келмейтін бағалар қойылады, олардан салауатты өмір салты туралы барлық ойлар бір сәтте таралады. Ресми

Тағы да, кедергі-бұл қымбат объектілер бірінші кезекте олардың мазмұнын ақтай алады. Сондықтан мұндағы бағалар да кешірімді болуы екіталай. Осыған қарамастан, жасотандықтардың көптеген бастамалары жас ұрпақ арасында резонанс тудырады. Мәселен, олардың бастамасы бойынша біздің Олимпиада чемпиондары салтанатты құттықтаулармен қарсы алынды. Жүздеген жастар оларды елдің жеңістеріне бей-жай қарамайтындықтарын көрсету үшін әуежайда күтті. Сондықтан мұны тек салауатты өмір салты туралы ғана емес, сонымен қатар патриотизм туралы да айтуға болады. Сонымен қатар, жастарды жұмыспен қамту өте жақсы. Мемлекет басшысы "Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы" бағдарламасына ерекше назар аударуда, ал жастар халықтың ең еңбекке қабілетті санаты ретінде осы клипте ерекше орын алуы тиіс[4].

16 қарашада Астанада өткен "Жас Отан" II съезінде Президент 2008 жылдан 2011 жылға дейінгі алдыңғы стратегияның негізгі бағыттарын дамытатын және нығайтатын 2020 жылға дейінгі жастар саясатын дамытудың жаңа стратегиясын бекітті. Стратегияда мынадай міндеттер қойылады: жастардың кәсіби өсуге ынталандырулары мен уәждемелерін арттыру және қоғам арасындағы тәуелді және нәрестелік көңіл-күйге әлеуметтік және дүниетанымдық иммунитетті қалыптастыру. Бір сөзбен айтқанда, бұл ойлау тұрғысынан да, болашағын жоспарлау тұрғысынан да толық ауқатты болуға шақыру. Әрдайым жол бойындағы адамдардың тағдыры болды және болып қала береді. Сонымен қатар, осы стратегия бойынша жастар арасында дәстүрлі адамгершілік бағдарлар жүйесін нығайту, отбасылық құндылықтарды дамыту, нашақорлық пен маскүнемдіктің таралуына қарсы тұру, экстремистік идеялардың таралуына жол бермеу, сондай-ақ кейіннен саясаттандырумен Этносаралық қақтығыстарды өршіту әрекеттері қажет. Мұның бәрі, ең алдымен, жастар арасында жалған түсініктер мен стереотиптерді қалыптастыратын теріс ақпаратқа толы интернет арқылы жүзеге асырылуы керек.

Стратегияда" Жас Отан " дуальды және қашықтықтан білім беру жүйесін іске асыруға қатысады, студент, оқу орны және жұмыс беруші арасында үшжақты шарт енгізуді ұсынады. Сонымен қатар, жас ғалымдар басталады. "Жас Отан" көп балалы, аз қамтылған отбасылардан шыққан дарынды жастарға, жетім балаларға ЖОО-да немесе колледжде оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер алуға көмек көрсетеді деп жоспарлануда. Жастар қанаты Жастарды жұмысқа орналастыруға, оның ішінде тегін кәсіптік даярлау, біліктілігін арттыру және кадрларды қайта даярлау арқылы жан-жақты жәрдем көрсететін болады.

Сонымен қатар, жастар кәсіпкерлігін дамыту міндеті қойылып отыр. Атап айтқанда, кәсіпкерлік қызмет негіздеріне оқыту, кәсіпкерлік дағдыларды беру үшін "менторлар" институтын құру, жастар кәсіпкерлігі саласындағы startup-жобаларды жан-жақты консультациялық қолдау көзделіп отыр.

Бүгінде бір уақытта қатып қалған ұлттық қозғалыс саласындағы процестер біртіндеп жандануда. 1990 жылдардың басындағы гүлдену кезеңінен кейін ел үшін осы перспективалы және өте маңызды бағыттың қарқынды дамуы біртіндеп жойылды. Бірақ бүгін ұлттық қозғалыстың жаңа өмірге қол жеткізуінің алғышарттары белгіленуде.

Бұл мақалада бұл процесті оның перспективалары тұрғысынан, атап айтқанда, партиялық құрылымдар түрінде өрнек ала ма, жоқ па, соны қарастыруға тырысады. Қазақстандағы партиялық-саяси құрылыс процесі 1980 жылдардың екінші жартысынан бастап өзінің нақты ерекшеліктерін ала бастады. Бұл құрылыстың болмауы бұрын объективті себептерге байланысты болды, олардың бастысы Кеңес Одағы Коммунистік партиясының монополиясы және тәуелсіз саяси көріністің кез-келген әрекетіне қатаң шектеулер болды. Осы кезеңдегі алғашқы қоғамдық-саяси қозғалыстардың пайда болуы біз үшін жаппай саяси қатысудың негіздерін анықтау тұрғысынан қызығушылық тудырады[5]. Төменгі жол-негізгі әлеуметтік тенденциялар мен сипаттамалар ұзақ уақыт бойы тұрақтылығын сақтайды. Сондықтан ең үлкен саясаттандыру кезеңін және ең жаппай саяси қозғалыстардың пайда болуын талдау Қазіргі партиялық жүйе мен оның даму перспективалары туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Саяси партиялар қазіргі демократиялық қоғамның саяси жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады және қазіргі адам үшін партиялар мен саяси бірлестіктердің жіктелуін, міндеттері мен мүмкіндіктерін білу өте маңызды. Қазіргі уақытта Қазақстанда көптеген түрлі саяси партиялар пайда болды. Олар үнемі дамып отырады, бір-бірімен саяси күрес жүргізеді, олардың дамуы, бірігуі және бірлескен ұстанымдарды дамыту бар. Мемлекеттік құрылымдарға ықпалды күшейту және өз өкілдерін билік құрылымдарына ұсыну үшін. Менің ойымша, әртүрлі саяси бағыттағы партиялар дамуда: демократиялық, либералды, консервативті, коммунистік және т.б. нақты партияны (қозғалыс, ұйым) нақты жағдайда қарау керек. Бірақ бір нәрсе анық – Қазақстанның жандануы партиялардың (ұйымдардың, қозғалыстардың) өзара іс-қимылын ғана емес, сонымен қатар жай саяси күштердің өзара іс-қимылын да талап етеді. Олар бір-бірімен ақылға қонымды шарттармен ынтымақтасуы керек.

**Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:**

1. Абрамова Н.Т. Фундаменталистік идеалдың принциптері және ғылымның жаңа бейнесі//Философия ғылымдары, 2019. - 2 б.

2. Авдеев В.П. Проблемалық жағдайды шешудің психотехнологиясы. –М: Наука, 2019. 25 б.

3. Агеев B. C. Топтар арасындағы өзара әрекеттесу. Әлеуметтік-психологиялық мәселелер. - М..: Наука, 2010.

4. Бестужев И.В. Әлеуметтану қажеттілік туралы//ғылым және технология. Рига., 2019. - 29.

5. Блейк Р., Моутон Д. Ғылыми басқару әдістері. - М.:Ағарту, 2019. – 66 б.