**Қазақстан халқы Ассамблеясының маңызды рөлі жайында**

**27.05.21**

**Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлаған Мәжіліс депутаттарының және Қазақстан халқы Ассамблеясы Хатшылығының қатысуымен «дөңгелек үстел»** **өтті.**

Депутаттар С. Абдрахманов, І. Бұларов, Н. Дементьева, Ю.Ли, В. Набиев, Ш. Осин, А. Хамедов қатысты. Отырыста өзара іс-қимыл және алдағы жұмыстағы міндеттер мәселелері талқыланды, Қазақстанның Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев қоғамда келісімді қамтамасыз етудегі функциялар мен міндеттер жүктелген мемлекет институты ретінде құрған Қазақстан халқы Ассамблеясының маңызды рөлі атап өтілді. XXI ғасырдың жаңа сын-қатерлері – әлемдік экономиканың дағдарысы, геосаяси текетірестің өршуі, қазіргі халықаралық қақтығыстардағы этнодіни фактор рөлінің өсуі, көші-қон ағыны мен босқындардың күшеюі – экономиканы дамыту үшін Қазақстан халқының бірлігін, ұйымшылдығын, патриотизмі мен тұрақтылығын одан әрі нығайтуды талап етеді. Осыған байланысты Ассамблеяның азаматтық, жан-жақты жаңғыртуды жүзеге асыру арқылы «Қазақстан-2050» Стратегиясының міндеттерін шешуге бағытталу қағидаттарында қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз етудегі, сондай-ақ қазақстандық қоғамның рухани жаңаруына белсенді қатысудағы рөлін күшейту қажет. Ақпараттық-талдау саласындағы тәжірибесімен бөліскен Мәжіліс депутаты А. Платонов жиналғандар алдында сөз сөйлеп, ақпараттық ағындардың тоғысуы аясында тарихи фактілерді бұрмалауға жиі әрекеттер болатынын, басқарудың барлық мүмкін технологиялары қолданылатынын, адамдардың, әсіресе балалардың санасын айла-шарғы жасау теріс әсер етіп, түрлі психологиялық салдарға, ертеңгі күнге деген сенімнің жоғалуына әкелетінін атап өтті. Ассамблея барлық идеологиялық арандатулардың, идеологиялық қақтығыстардың алдыңғы қатарында тұрады. Әрбір қазақстандық этнос үшін кез келген сұраққа негізді жауап беруге дайын болу, ксенофобияның кез келген көріністеріне дайын болу маңызды әрі қажет. Мәжілістегі Қазақстан халқы Ассамблеясы депутаттық тобының жетекшісі, депутат С. Абдрахманов әріптесін қолдай отырып, бір мемлекет этностарының мәселелерімен басқа мемлекеттің айналысуына жол берілмейтінін атап өтті. Бұл мемлекетаралық қатынастардың негізгі қағидасына – ішкі істеріне араласпау қағидатына қайшы келеді. Пандемия мен дағдарыс жағдайында өмірдің түрлі салаларында этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласында жаңа қиындықтар пайда болуда. Осындай және басқа да жаңа әлемдік үрдістерді ескерген жөн.

 Ассамблея Хатшылығы меңгерушісінің орынбасары Л. Прокопенко, Мәжіліс депутаттары А. Хамедов, Ш. Осин атқарылып жатқан жұмыстар туралы айтып, алдағы бірлескен ынтымақтастыққа өз тілектерін білдірді. Отырысқа қатысушылар бүгінгі таңда қоғамдағы этносаралық және конфессияаралық қатынастар мәселелерін реттеуге ықпал ететін және негіз болатын жалпы стратегиялық ұстаным қажет екен деген ортақ пікірде болды. Айналадағы ахуалды түсіну үшін, өкінішке орай болған жағдайларға талдау жүргізілді және алдын алу шараларына назар аударылды. Ақпараттық және ақпараттықтүсіндіру жұмыстарын жетілдіру Ассамблея қызметінің ажырамас бөлігі болуға тиіс. Отырысты қорытындылай келе, Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары-Ассамблея Хатшылығының меңгерушісі М. Әзілханов Мәжіліс депутаттары мен Қазақстан халқы Ассамблеясы қызметінің түрлі бағыттары бойынша белсенді өзара ісқимылының қажеттілігі мен өзектілігін атап өтті. Бұл аналар кеңесі, қоғамдық келісім, кәсіпкерлер қауымдастығы, волонтерлік, жастар саясаты, аккредиттеу, медиация және басқалары. Ассамблеяның ХХІХ сессиясының қорытындысы мен Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың, Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаевтың тапсырмалары бойынша Қазақстан халқы Ассамблеясының 2022 – 2025 жылдарға арналған даму тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары және жаңғыртудың басымдықтарын, әлеуметтік саясатты, «Рухани жаңғыру» бағдарламасын ескере отырып, Қазақстан халқы Ассамблеясының Даму тұжырымдамасы бойынша ұсыныстар әзірленді, олар белгіленген мерзімде іске асырылатын болады.