**Дөңгелек үстел**

**«Рухани жаңғыру» "Бағдарламалық мақаланы жүзеге асырудағы негізгі аспектілер"**

"Рухани Жаңғыру" - барлық қазіргі заманғы қауіп-қатерлер мен жаһандану сын-қатерлерін ескере отырып, қазақстандықтардың рухани құндылықтарын жаңғыртуға бағытталған Мемлекет Басшысының бағдарламалық мақаласы. Мақала қоғамдық сананы жаңғыртудың, бәсекеге қабілеттілікті, прагматизмді дамытудың, ұлттық бірегейлікті сақтаудың, азаматтардың білімі мен санасының ашықтығын насихаттаудың маңыздылығын атап көрсетеді. Бұл қасиеттер қазіргі заманғы қазақстандықтың негізгі бағдарына айналуы тиіс.

"Туған жер" - барлық уақытта ұлттық бірегейліктің іргетасы болып тұратын барлық этностардың дәстүрі мен мәдениетін қалыптастырған туған жері болды. Отанға деген сүйіспеншілік өмірдің барлық салаларында жаңа жетістіктерге жетелейді. "Туған жер" арнайы жобасы "кіші отанды" дамытуға, туған өлкені дамытуға азаматтарды тартуға, сондай-ақ әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған.

Киелі география - адамның рухани дамуы оның туған жеріне, мәдениетіне және тарихына байланысты. Олар оның өміріндегі адам үшін бағдар. Мұндай бағдарлардың қатарына ұлы ата-бабаларымыздың ерліктерін қосуға болады. Мұндай орындарды білу бізге көп нәрсені оқуға және олардан қажетті өмірлік күш алуға мүмкіндік береді. Осыған байланысты, Киелі Географияны құру адамның рухани байытуын ғана емес, сонымен қатар біздің тарихымыздың, мәдениеті мен дәстүріміздің байлығын атап өтеді. Бөлім киелі орындар туралы ақпаратты, олардың тарихы мен ерекшеліктерін қамтиды.

Қазіргі қазақстандық мәдениет. Қоғам прогресінің басты көрсеткіші оның мәдени жетістіктері болды. Сондықтан, бұл жетістіктерді әлемдік деңгейде танымал ету өте маңызды. "Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет" арнайы жобасының арқасында отандық мәдениеттің барлық заманауи жетістіктерімен танысуға барлық мүмкіндік бар. Бәсекеге қабілетті қызметтің кез келген түрі сияқты Мәдениет жақсы ойластырылған және өміршең болуы тиіс. Бөлім отандық әртістердің, суретшілердің, шығармашылық ұжымдардың, жазушылардың және басқа да мәдениет, әдебиет, кескіндеме қайраткерлерінің шығармалары туралы барлық ақпаратты қамтиды. Бөлімнің мультимедиялық бөлімінде фото және бейне материалдармен, отандық әртістердің өнер көрсететін кадрлармен танысуға, сондай-ақ олардың шетелде және Қазақстанда қатысуымен өтетін мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты білуге болады.

Жаһандану дәуірінде барлық ағымдағы сын-қатерлер мен уақыт қатерін қабылдайтын жаңа ұрпақтың қалыптасуы аса маңызды болып табылады. Бұл үшін негізгі құрал – білім. Әлеуметтік-гуманитарлық саладағы 100 жетекші оқулықты аудару бәсекеге қабілеттілік пен прагматизм рухында тәрбиеленген қазақстандықтардың жаңа буынын қалыптастырудағы дұрыс қадам болып табылады. Бөлім аударылатын кітаптар, олардың авторлары туралы ақпаратты, оқулықтарға сілтемелерді, сондай-ақ рецензияларды қамтиды.

"Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту" атты мақаласында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев "Қазақстанның 100 жаңа тұлғасы" жобасын құруды ұсынды. Жобаға еліміздің қалыптасуы мен дамуына қатысатын Қазақстан азаматтары қатысады. Мұнда әр аймақтан, жас пен ұлттардан келген, жұмыста, жеке және қоғамдық өмірде табысқа жеткен адамдардың оқиғаларымен танысуға болады.

Латын әліпбиіне көшу. Бөлімде қазақ әліпбиінің латын әліпбиіне көшу барысы туралы өзекті ақпаратпен, жаңа әліпбиді зерделеу жөніндегі әдістемелік материалдармен және ұсынымдармен танысуға болады.

Кіріспе

Қазақстан жаңа тарихи кезеңге кірді.

Осы жылы Мен өз Жолдауыммен Қазақстанның Үшінші жаңғыруының басталғаны туралы жарияладым.

Осылайша біз екі маңызды жаңарту үдерісіне – саяси реформа мен экономиканы жаңғыртуға бастау алдық.

Мақсаты – әлемнің дамыған отыз елінің қатарына кіру.

Екі жаңғырту процесінің нақты мақсаттары мен міндеттері, басымдықтары, оларға қол жеткізу әдістері бар. Барлығы мерзімінде және барынша тиімді болатынына сенімдімін. Бірақ бұл жеткіліксіз.

Біз бастаған ауқымды өзгерістер Қоғамдық сананы озық жаңғыртумен сүйемелденуі тиіс. Ол саяси және экономикалық жаңғыртуды толықтырып қана қоймай, олардың жүрегіне айналады.

Тәуелсіздік жылдарында біз бірқатар ірі бағдарламаларды қабылдап, жүзеге асырдық.2004 жылдан бастап Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени ескерткіштер мен объектілерді қалпына келтіруге бағытталған "Мәдени мұра" бағдарламасы іске асырылды. 2013 жылы біз еліміздің тарихына арналған әлемдік жетекші мұрағаттардан құжаттарды жүйелі түрде жинауға және зерттеуге мүмкіндік берген "Халық тарих толқынында" бағдарламасын қабылдадық. Ал бүгін біз ауқымды және іргелі жұмысқа кірісуіміз керек.

Сондықтан мен болашаққа қадам жасау, қоғамдық сананы өзгерту, мықты және жауапты адамдардың біртұтас ұлтқа айналу үшін өз көзқарасыммен бөліскім келді.

I. XXI ҒАСЫРДАҒЫ ҰЛТТЫҚ САНА ТУРАЛЫ.

Біздің көз алдымызда әлем жаңа, көп жағдайда түсініксіз, Тарихи цикл бастайды. Алдыңғы сананың және ойлаудың үлгісін сақтай отырып, алдыңғы топта орын алу мүмкін емес. Сондықтан жаңа дәуірдің өзінде ең жақсысын алып, өзгермелі жағдайларға бейімделу арқылы өзін өзгерту, топтастыру маңызды. Менің ойымша, XX ғасырдың Батыс үлгілерінің басты кемшілігі біздің заманымыздың шынайылығына қатысты болды? Олар өздерінің бірегей тәжірибесін барлық халықтар мен өркениеттерге олардың ерекшеліктерін ескерместен көшірді.

Тіпті жаңғыртылған қоғамдардың өзінде мәдениет кодтары бар.

Жаңа үлгідегі жаңғыртудың бірінші шарты-өз мәдениетін, жеке ұлттық кодын сақтау. Онсыз жаңғырту бос дыбысқа айналады.

Бірақ бұл ұлттық сана – сезімді сақтап қалуды білдірмейді-және бізге болашаққа деген сенімділік береді, және бізді кері алып келеді.

Жаңа жаңғырту, бұрынғыдай, тарихи тәжірибе мен дәстүрлерге жоғары қарау қажет емес. Керісінше, ол ең жақсы дәстүрлерді жаңғырту жетістігінің алғышарты, маңызды шарты етуі тиіс.

Ұлттық-мәдени тамырларға тіреусіз жаңғырту ауаға шығады. Мен ол жерде қатты тұрғанын қалаймын. Бұл дегеніміз, тарих пен ұлттық дәстүрлер міндетті түрде ескерілуі тиіс.

Бұл өткен, қазіргі және болашақ халықтың көкжиегін біріктіретін платформа.

Рухани жаңғырудың маңызды миссиясы-ұлттық сананың әр түрлі полюстерін татуластыру болып табылады.

Мен жалпы қоғам, сондай-ақ әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше бағыттарын бөліп айтар едім.

Бәсекеге қабілеттілік

Бүгінде тек жеке адам ғана емес, сонымен қатар ұлт өзінің бәсекеге қабілеттілігін дамыта отырып, табысқа жетуге мүмкіндігі бар.

Бұл, ең алдымен, ұлттың аймақтық және жаһандық нарықтарда баға мен сапа бойынша ұтысты бірдеңе ұсыну қабілетін білдіреді. Бұл тек материалдық өнім ғана емес, сонымен қатар білім, қызмет көрсету, зияткерлік өнімдер, ақырында, еңбек ресурсының сапасы.

Ертеңгі күннің ерекшелігі-минералдық ресурстардың болуы емес, адамның бәсекеге қабілеттілігі ұлт табысының факторы болып табылады.

Сондықтан кез келген қазақстандыққа, тұтастай алғанда, XXI ғасырға лайықты қасиеттерге ие болу қажет. Арасында шартсыз алғышарт ретінде осы сияқты факторлар компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтығы. Сондықтан да "Цифрлық Қазақстан" бағдарламасы да, үштілділік бағдарламасы да, мәдени және конфессиялық келісім бағдарламасы да – ұлттың (барлық қазақстандықтардың) XXI ғасырдағы өмірге дайындығының бір бөлігі. Бұл біздің бәсекеге қабілеттілігіміздің бір бөлігі.

Прагматизм

Жаңғырту әдеттер мен стереотиптерді өзгертпей мүмкін емес. Біздің тарихымызда шынайы прагматизмнің көптеген мысалдары бар.

Ғасырлар бойы біздің ата-бабаларымыз өмір сүру ортасын, Жер ресурстарын сақтай отырып, оның ресурстарын өте прагматикалық және үнемді жұмсай отырып, бірегей экологиялық дұрыс өмір салтын сақтап қалды.

Тек бірнеше жыл ішінде өткен ғасырдың ортасында ресурстарды тиімсіз пайдалану Арал теңізінің жоғалуына, мың гектар құнарлы жердің экологиялық апат аймағына айналуына алып келді. Және бұл қоршаған ортаға деген өте қолайсыз қарым-қатынастың үлгісі. Сондықтан бұрынғы ұлттық прагматизм ысырапшылдыққа айналды.

Жаңғырту жолында бізге ата-бабаларымыздың дағдыларын еске түсіру керек. Прагматизм өзінің ұлттық және жеке ресурстарын нақты білуді, оларды үнемді жұмсауды, өз болашағын жоспарлай білуді білдіреді.

Прагматизм-өсімдік, майысқақтықтың, өмірдің қарама-қарсы. Қазіргі қоғамның мәдениеті-бұл сән-салтанат емес, жеткіліктілік мәдениеті, бұл ұтымдылық мәдениеті. Білім беруге, салауатты өмір салты мен кәсіби табысқа баса назар аудара отырып, нақты мақсаттарға қол жеткізуге баса назар аудара отырып, ұтымды өмір сүре білу-бұл мінез-құлқындағы прагматизм. Және бұл заманауи әлемдегі жалғыз табысты үлгі. Ұлт пен индивид нақты практикалық жетістіктерге бағдарланбаған кезде, онда апатқа әкелетін шайыр, популистік идеология пайда болады.

Өкінішке орай, тарих бізге көп мысалдар береді, бұл кезде тұтас ұлт, толымсыз идеологиялар бар, жеңіліске ұшырады. Біз өткен ғасырдың үш басты идеологиясын көрдік – коммунизм, фашизм және либерализм.

Радикалды идеология ғасыры өтті. Нақты, түсінікті және болашаққа ұмтылған талаптар қажет. Мұндай қондырғы адамның да, тұтас ұлттың да өз мүмкіндіктері мен шектерін есептей отырып, нақты мақсаттарға қол жеткізуге бағдар болуы мүмкін. Реализм мен прагматизм-таяудағы онжылдықтардың ұраны.

Ұлттық бірегейлікті сақтау

Рухани жаңғыру ұғымының өзі ұлттық санадағы өзгерістерді болжайды. Мұнда екі сәт бар.

Біріншіден, бұл ұлттық сана аясындағы өзгеріс.

"Рухани Жаңғыру" - барлық қазіргі заманғы қауіп-қатерлер мен жаһандану сын-қатерлерін ескере отырып, қазақстандықтардың рухани құндылықтарын жаңғыртуға бағытталған Мемлекет Басшысының бағдарламалық мақаласы. Мақала қоғамдық сананы жаңғыртудың, бәсекеге қабілеттілікті, прагматизмді дамытудың, ұлттық бірегейлікті сақтаудың, азаматтардың білімі мен санасының ашықтығын насихаттаудың маңыздылығын атап көрсетеді. Бұл қасиеттер қазіргі заманғы қазақстандықтың негізгі бағдарына айналуы тиіс.

"Туған жер" - барлық уақытта ұлттық бірегейліктің іргетасы болып тұратын барлық этностардың дәстүрі мен мәдениетін қалыптастырған туған жері болды. Отанға деген сүйіспеншілік өмірдің барлық салаларында жаңа жетістіктерге жетелейді. "Туған жер" арнайы жобасы "кіші отанды" дамытуға, туған өлкені дамытуға азаматтарды тартуға, сондай-ақ әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған.

Киелі география-адамның рухани дамуы оның туған жеріне, мәдениетіне және тарихына байланысты. Олар оның өміріндегі адам үшін бағдар. Мұндай бағдарлардың қатарына ұлы ата-бабаларымыздың ерліктерін қосуға болады. Мұндай орындарды білу бізге көп нәрсені оқуға және олардан қажетті өмірлік күш алуға мүмкіндік береді. Осыған байланысты, Киелі Географияны құру адамның рухани байытуын ғана емес, сонымен қатар біздің тарихымыздың, мәдениеті мен дәстүріміздің байлығын атап өтеді. Бөлім киелі орындар туралы ақпаратты, олардың тарихы мен ерекшеліктерін қамтиды.

Қазіргі қазақстандық мәдениет. Қоғам прогресінің басты көрсеткіші оның мәдени жетістіктері болды. Сондықтан, бұл жетістіктерді әлемдік деңгейде танымал ету өте маңызды. "Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет" арнайы жобасының арқасында отандық мәдениеттің барлық заманауи жетістіктерімен танысуға барлық мүмкіндік бар. Бәсекеге қабілетті қызметтің кез келген түрі сияқты Мәдениет жақсы ойластырылған және өміршең болуы тиіс. Бөлім отандық әртістердің, суретшілердің, шығармашылық ұжымдардың, жазушылардың және басқа да мәдениет, әдебиет, кескіндеме қайраткерлерінің шығармалары туралы барлық ақпаратты қамтиды. Бөлімнің мультимедиялық бөлімінде фото және бейне материалдармен, отандық әртістердің өнер көрсететін кадрлармен танысуға, сондай-ақ олардың шетелде және Қазақстанда қатысуымен өтетін мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты білуге болады.

Жаһандану дәуірінде барлық ағымдағы сын-қатерлер мен уақыт қатерін қабылдайтын жаңа ұрпақтың қалыптасуы аса маңызды болып табылады. Бұл үшін негізгі құрал – білім. Әлеуметтік-гуманитарлық саладағы 100 жетекші оқулықты аудару бәсекеге қабілеттілік пен прагматизм рухында тәрбиеленген қазақстандықтардың жаңа буынын қалыптастырудағы дұрыс қадам болып табылады. Бөлім аударылатын кітаптар, олардың авторлары туралы ақпаратты, оқулықтарға сілтемелерді, сондай-ақ рецензияларды қамтиды.

"Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту" атты мақаласында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев "Қазақстанның 100 жаңа тұлғасы"жобасын құруды ұсынды. Жобаға еліміздің қалыптасуы мен дамуына қатысатын Қазақстан азаматтары қатысады. Мұнда әр аймақтан, жас пен ұлттардан келген, жұмыста, жеке және қоғамдық өмірде табысқа жеткен адамдардың оқиғаларымен танысуға болады.

Латын әліпбиіне көшу. Бөлімде қазақ әліпбиінің латын әліпбиіне көшу барысы туралы өзекті ақпаратпен, жаңа әліпбиді зерделеу жөніндегі әдістемелік материалдармен және ұсынымдармен танысуға болады.

Кіріспе

Қазақстан жаңа тарихи кезеңге кірді.

Осы жылы Мен өз Жолдауыммен Қазақстанның Үшінші жаңғыруының басталғаны туралы жарияладым.

Осылайша біз екі маңызды жаңарту үдерісіне – саяси реформа мен экономиканы жаңғыртуға бастау алдық.

Мақсаты – әлемнің дамыған отыз елінің қатарына кіру.

Екі жаңғырту процесінің нақты мақсаттары мен міндеттері, басымдықтары, оларға қол жеткізу әдістері бар. Барлығы мерзімінде және барынша тиімді болатынына сенімдімін. Бірақ бұл жеткіліксіз.

Біз бастаған ауқымды өзгерістер Қоғамдық сананы озық жаңғыртумен сүйемелденуі тиіс. Ол саяси және экономикалық жаңғыртуды толықтырып қана қоймай, олардың жүрегіне айналады.

Тәуелсіздік жылдарында біз бірқатар ірі бағдарламаларды қабылдап, жүзеге асырдық.

2004 жылдан бастап Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени ескерткіштер мен объектілерді қалпына келтіруге бағытталған "Мәдени мұра" бағдарламасы іске асырылды.

2013 жылы біз еліміздің тарихына арналған әлемдік жетекші мұрағаттардан құжаттарды жүйелі түрде жинауға және зерттеуге мүмкіндік берген "Халық тарих толқынында" бағдарламасын қабылдадық.

Ал бүгін біз ауқымды және іргелі жұмысқа кірісуіміз керек.

Сондықтан мен болашаққа қадам жасау, қоғамдық сананы өзгерту, мықты және жауапты адамдардың біртұтас ұлтқа айналу үшін өз көзқарасыммен бөліскім келді.

I. XXI ҒАСЫРДАҒЫ ҰЛТТЫҚ САНА ТУРАЛЫ.

Біздің көз алдымызда әлем жаңа, көп жағдайда түсініксіз, Тарихи цикл бастайды. Алдыңғы сананың және ойлаудың үлгісін сақтай отырып, алдыңғы топта орын алу мүмкін емес. Сондықтан жаңа дәуірдің өзінде ең жақсысын алып, өзгермелі жағдайларға бейімделу арқылы өзін өзгерту, топтастыру маңызды.

Менің ойымша, XX ғасырдың Батыс үлгілерінің басты кемшілігі біздің заманымыздың шынайылығына қатысты болды? Олар өздерінің бірегей тәжірибесін барлық халықтар мен өркениеттерге олардың ерекшеліктерін ескерместен көшірді.

Тіпті жаңғыртылған қоғамдардың өзінде мәдениет кодтары бар.

Жаңа үлгідегі жаңғыртудың бірінші шарты-өз мәдениетін, жеке ұлттық кодын сақтау. Онсыз жаңғырту бос дыбысқа айналады.

Бірақ бұл ұлттық сана – сезімді сақтап қалуды білдірмейді-және бізге болашаққа деген сенімділік береді, және бізді кері алып келеді.

Жаңа жаңғырту, бұрынғыдай, тарихи тәжірибе мен дәстүрлерге жоғары қарау қажет емес. Керісінше, ол ең жақсы дәстүрлерді жаңғырту жетістігінің алғышарты, маңызды шарты етуі тиіс.

Ұлттық-мәдени тамырларға тіреусіз жаңғырту ауаға шығады. Мен ол жерде қатты тұрғанын қалаймын. Бұл дегеніміз, тарих пен ұлттық дәстүрлер міндетті түрде ескерілуі тиіс.

Бұл өткен, қазіргі және болашақ халықтың көкжиегін біріктіретін платформа.

Рухани жаңғырудың маңызды миссиясы-ұлттық сананың әр түрлі полюстерін татуластыру болып табылады.

Мен жалпы қоғам, сондай-ақ әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше бағыттарын бөліп айтар едім.

Бәсекеге қабілеттілік

Бүгінде тек жеке адам ғана емес, сонымен қатар ұлт өзінің бәсекеге қабілеттілігін дамыта отырып, табысқа жетуге мүмкіндігі бар.

Бұл, ең алдымен, ұлттың аймақтық және жаһандық нарықтарда баға мен сапа бойынша ұтысты бірдеңе ұсыну қабілетін білдіреді. Бұл тек материалдық өнім ғана емес, сонымен қатар білім, қызмет көрсету, зияткерлік өнімдер, ақырында, еңбек ресурсының сапасы.

Ертеңгі күннің ерекшелігі-минералдық ресурстардың болуы емес, адамның бәсекеге қабілеттілігі ұлт табысының факторы болып табылады.

Сондықтан кез келген қазақстандыққа, тұтастай алғанда, XXI ғасырға лайықты қасиеттерге ие болу қажет. Арасында шартсыз алғышарт ретінде осы сияқты факторлар компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтығы. Сондықтан да "Цифрлық Қазақстан" бағдарламасы да, үштілділік бағдарламасы да, мәдени және конфессиялық келісім бағдарламасы да – ұлттың (барлық қазақстандықтардың) XXI ғасырдағы өмірге дайындығының бір бөлігі. Бұл біздің бәсекеге қабілеттілігіміздің бір бөлігі.

**Прагматизм**

Жаңғырту әдеттер мен стереотиптерді өзгертпей мүмкін емес. Біздің тарихымызда шынайы прагматизмнің көптеген мысалдары бар.

Ғасырлар бойы біздің ата-бабаларымыз өмір сүру ортасын, Жер ресурстарын сақтай отырып, оның ресурстарын өте прагматикалық және үнемді жұмсай отырып, бірегей экологиялық дұрыс өмір салтын сақтап қалды.

Тек бірнеше жыл ішінде өткен ғасырдың ортасында ресурстарды тиімсіз пайдалану Арал теңізінің жоғалуына, мың гектар құнарлы жердің экологиялық апат аймағына айналуына алып келді. Және бұл қоршаған ортаға деген өте қолайсыз қарым-қатынастың үлгісі. Сондықтан бұрынғы ұлттық прагматизм ысырапшылдыққа айналды.

Жаңғырту жолында бізге ата-бабаларымыздың дағдыларын еске түсіру керек. Прагматизм өзінің ұлттық және жеке ресурстарын нақты білуді, оларды үнемді жұмсауды, өз болашағын жоспарлай білуді білдіреді.

Прагматизм-өсімдік, майысқақтықтың, өмірдің қарама-қарсы. Қазіргі қоғамның мәдениеті-бұл сән-салтанат емес, жеткіліктілік мәдениеті, бұл ұтымдылық мәдениеті.

Білім беруге, салауатты өмір салты мен кәсіби табысқа баса назар аудара отырып, нақты мақсаттарға қол жеткізуге баса назар аудара отырып, ұтымды өмір сүре білу-бұл мінез-құлқындағы прагматизм.

Және бұл заманауи әлемдегі жалғыз табысты үлгі. Ұлт пен индивид нақты практикалық жетістіктерге бағдарланбаған кезде, онда апатқа әкелетін шайыр, популистік идеология пайда болады.

Өкінішке орай, тарих бізге көп мысалдар береді, бұл кезде тұтас ұлт, толымсыз идеологиялар бар, жеңіліске ұшырады. Біз өткен ғасырдың үш басты идеологиясын көрдік – коммунизм, фашизм және либерализм.

Радикалды идеология ғасыры өтті. Нақты, түсінікті және болашаққа ұмтылған талаптар қажет. Мұндай қондырғы адамның да, тұтас ұлттың да өз мүмкіндіктері мен шектерін есептей отырып, нақты мақсаттарға қол жеткізуге бағдар болуы мүмкін. Реализм мен прагматизм-таяудағы онжылдықтардың ұраны.

Ұлттық бірегейлікті сақтау

Рухани жаңғыру ұғымының өзі ұлттық санадағы өзгерістерді болжайды. Мұнда екі сәт бар.

Біріншіден, бұл ұлттық сана аясындағы өзгеріс.

**«ИСКРА ОРТА МЕКТЕБІ»ММ**

**Дөңгелек үстел:**

**«Рухани жаңғыру»**

**"Бағдарламалық мақаланы жүзеге асырудағы негізгі аспектілер**

**Өткізген:Купенова К.К.**

**17.04.2019 ж**