**Үй жұмысы №1 СӨЖ**

**1. Бәсекелік қабілет**

Қазіргі заманда жеке тұлға ғана емес халықта өзінін бәсекеге қабілетін арттырса ғана табысқа жете аламыз. Бәсекеге қабілет дегеніміз – ұлттық аймақтық немесе жаһандық нарығындағы бағасы, я болмаса онын сапасы өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. Бұл тек дүние ғана емес, сонымен бірге, білім, қызмет немесе сапалы еңбек ресурстары болуы мүмкін. Болашақ ұлттың табысты болуы елдің табиғи байлығына ғана байланысты емес, халықтың бәсекеге қабілеті менде айқындалады. Сондықтан әрбір қазақстандық тұлға XXI ғасырға лайық қасиеттерді өз бойына сіңіріп алуы тиіс. Мысалы, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуы үшін айтарлықтай қажет. Осыған орай «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламалар – ұлтымызды, яғни барша қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына даярлаудың қамы.

**2. Прагматизм**

Біз қоғамның толыққанды жандануы үшін дағдылар мен стереотиптерді өзгертуіміз керек. Ата-бабалардың тарихы мен өмір салты нағыз прагматизмнің мысалдарын көрсетеді. Ғасырлар бойы біздің халқымыз тұрақты өмір сүрді, бірақ өткен ғасырдың ортасында ұлттық прагматизм жойылу мен экологиялық апаттарға әкелді. Біздің заманымыздың жойқын тенденцияларын жеңу үшін ата-бабалардың қасиеттерін жандандыру қажет. Прагматизм ресурстарды ұтымды пайдалануды және ысырапшылдықты болдырмауды білдіреді. Қазіргі әлемде мәдениет сән-салтанатта емес, ұстамдылық пен ресурстарды ұтымды пайдалануда көрінеді. Нақты мақсаттардың болмауы елді сәтсіздікке ұшырататын популистік идеологиялардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Қазіргі әлем тұрақты дамуға қол жеткізу үшін реализм мен прагматизмнің пайдасына радикалды идеологиялардан бас тартады.

**3. Ұлттық бірегейлікті сақтау**

Ұлттық жаңғыру екі аспектіні қоса алғанда, ұлттық сананы жетілдіруді қамтиды. Ұлттық сананың көкжиегін кеңейту және оның сипаттамаларын өзгерту маңызды.Тәуекел аймақтық ерекшеліктерді ескермей, ұлттық даму моделін әмбебап модельге ауыстыра алатын модернизация кезінде пайда болады. Өзгерістерге қарамастан ұлттық дәстүрлер, мәдени құндылықтар мен рух сақталуы керек. Туған өлкенің тарихын білудің маңыздылығы атап өтіледі, бірақ бастысы — қауымдастық пен ұлт туралы хабардар болу. Меритократиялық қоғамды құру жеке салым мен кәсіби құзыреттілікті бағалауды білдіреді, бірақ ұлттық байланыстарға нұқсан келтірмеуі керек. Ұлттық жаңғырудың маңызды сәттері-ұлттық мәдениетті сақтау және өткен қайшылықтарды жеңу. Ұлттық кодексті түсіну және сақтау, сондай-ақ өткеннің қайшылықтарынан бас тарту ұлтты алға жылжыту және дамыту үшін өте маңызды.

**4. Білімнің салтанат құруы**

Білім, ашық көзқарас және сергектік-бұл әрқайсымызда болуы керек туа біткен қасиеттер. "Болашақ" бағдарламасы және жоғары деңгейлі университеттер құру Тәуелсіздік жылдарында жастардың білім алуына елеулі үлес қосты. Технологиялық революцияның тенденциялары бізді қазіргі мамандықтардың жартысы алдағы онжылдықта ескіруі мүмкін екенін түсінуге мәжбүр етеді. Кәсіптің өзгеруі қалыпты жағдайға айналады және жетістікке жаңа талаптарға үйренуге және бейімделуге дайын адамдар қол жеткізеді. Қазақстан білім беру шығындары бойынша әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінің қатарына кіреді, бұл осы саланың маңыздылығын көрсетеді. Іргелі білім табыстың басты факторы болып табылады және ол жастардың басымдықтарының басты назарында болуы тиіс. Білімді бірінші орынға қоятын ұлт, әсіресе қазіргі тез өзгеретін экономикалық ортада табысқа жетеді.

**5. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы**

1917 жылғы қазан айындағы оқиғалар Еуразия континентінің аумағында ұлттардың бірегейлігін өзгерте отырып, орасан зор әсер етті. Тарих идеясы жеке болуы керек және ешкім өзінің субъективті көзқарастарын таңдамауы керек. ХХ ғасыр Қазақстанға ұлттық жолдың жойылуы мен демографиялық соққыны қоса алғанда, игіліктер мен қиындықтар әкелді. Қоғамның эволюциялық дамуы ұлттың өркендеуіне ықпал ететінін және тарих сабақтары әрбір қазақстандық үшін бағдар болуға тиіс екенін түсіну маңызды. Индустрияландыру мен инфрақұрылымды құрудан басқа, бұл өзгерістер ұлтқа қарағанда аумаққа көбірек қатысты екенін ескеру қажет. Эволюциялық даму әрекетсіздікті білдірмеуі керек, керісінше қазіргі құбылыстар мен стратегиялық ойлау туралы белсенді хабардарлықты қажет етеді. Ұлттық, діни немесе мәдени болсын, қазіргі революциялар көбінесе қантөгіс пен экономикалық күйреумен аяқталады. Әлемдегі оқиғалар туралы ойлау мен тұжырымдар қоғамның және білім беру жүйесінің дүниетанымдық жұмысының бөлігі болып табылады.

**6. Сананың ашықтығы**

**"От басы, ошақ қасы" фонында қалған бұқаралық сана проблемалары әлемдегі жылдам өзгерістерге бейімделуді қиындатуы мүмкін.**

**Ағылшын тілін екінші тіл ретінде үйрену миллиардтаған адамдар кәсіби қарым-қатынас жасау үшін иеленетін жаһандық қоғамда қажеттілікке айналады. Сананың ашықтығы әлемде болып жатқан оқиғаларды түсінуді, өзгерістерге дайын болуды және басқалардың озық жетістіктерін қабылдау қабілетін қамтамасыз етеді. Жұмысқа, өмірге, демалысқа және басқа да көптеген аспектілерге әсер ететін жаңа технологиялардан туындаған өмір салтын өзгертуге дайын болу маңызды. Жапония мен Қытай сияқты басқалардың тәжірибесін тиімді пайдалану сәтті бейімделу мен дамудың мысалы бола алады. Әлемнің басқа бөліктерінен озық жетістіктерді қабылдау ашық интеллекттің негізгі элементі және сәттілік факторы болып табылады. Үйден немесе терезеден шықпай-ақ әлемді қабылдаудың шектелуі біздің қоғамның жаһандық өзгерістері мен әсерлерін түсінуге кедергі келтіруі мүмкін.**