**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР КҮНІН**

**Ақмола облысының білім беру ұйымдарында өткізу**

**ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ**

Мемлекеттік рәміздер  – бұл мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін, елдіктің ең жоғары нышаны. Рәміздер мемлекеттік, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға негізделеді.

Салтанатты әрі еліміз үшін маңызды мерекенің тарихы 2007 жылғы 4 маусымда «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы» Конституциялық заңының қабылдануынан бастау алады. Дәл сол уақыттан бері жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік рәміздер күні атап өтілуде.

Қазақстандық мемлекеттік рәміздердің мақсаты, ең әуелі, мемлекеттілік идеясының негізгі басымдықтарын: тұтастық, тәуелсіздік, бірлік, екінші жағынан, көршілес жатқан елдерге Қазақстанның халықаралық деңгейде имиджін қалыптастыру болып табылады.

Мемлекеттік рәміздерде қазақ философиясының негізгі белгілері – ұрпақтардың тарихи сабақтастығын сақтау, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар көркем түрде бейнеленген. Мемлекеттік рәміздер ұлттық мемлекеттілік идеологиясының бір түрі болып табылады. Қазақстандық мемлекеттік рәміздер бір-бірін толықтырады және олар өзара тығыз байланысты. Рәміздер бір-бірін толықтыра отырып, республиканың мызғымастығының негізі ретінде Қазақстан Республикасының азаматтары мен халықаралық жұртшылықтың қабылдауында біртұтас тұтастықты білдіреді.

Тәуелсіздіктің алғашқы күнінен бастап мемлекет үшін басты міндеттердің бірі мемлекеттік рәміздерді дайындау және бекіту қажет. Бұл мәселеге еліміздің ең үздік зияткерлік күштері жұмылдырылды. 1992 жылдың басында Жоғарғы Кеңес Президиумының жаңа мемлекеттік рәміздерді дайындау жөніндегі жұмыс тобын құру туралы қаулысы шықты. Оған сәйкес арнайы шығармашылық комиссия құрылды. Оның құрамында Салық Зиманов, Ербол Шәймерденов және т.б. белгілі қайраткерлер болды.

Елтаңба, Ту, Әнұран жобаларын әзірлеуге жарияланған конкурсқа 600-ден астам үміткер қатысқан. Барлығы Мемлекеттік Ту нобайының шығармашылық әзірлемелері бар 1200 өтінім берілді. Сонымен қатар, болашақ Мемлекеттік Елтаңбаның 245 жобасы мен 67 сипаттамасы және Мемлекеттік Әнұранның 750 нұсқасы ұсынылды.

Байқауға қатысушылардың алдында күрделі мәселе қойылды. Мемлекеттік рәміздер тек эстетикалық талаптарға жауап беріп қана қоймай, тарихи, саяси, экономикалық символизмді бейнелеуі тиіс еді. Яғни, жас егемен мемлекеттің саяси мәні мен мақсаттарын айқын көрсететін көркем шешім табу қажет болды.

Бұл міндетті Шәкен Ниязбеков (Тудың авторы), Жандарбек Мәлібеков және Шота-Аман Уәлихан (Елтаңба авторлары), Шәмші Қалдаяқов (Әнұран әнінің авторы), Жұмекен Нәжімеденов (Әнұран мәтіні) сияқты шеберлер шеше алды.

Мемлекеттік рәміздерді қабылдауда Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Назарбаевтың да рөлі ерекше. Ел дамуының идеалдары мен мақсаттарына сай келетін Мемлекеттік Әнұранның мәтініне жеке түзетулер енгізе отырып, біріккен авторлық ұжымға кірді. Сондай-ақ, Елбасы қазақ тіліндегі терминдерді пайдалануға ерекше назар аударды. Оның бастамасымен «елтаңба», «әнұран», «нышан», «рәміз» деген терминдер ресми түрде енгізілді.

Мемлекеттік Рәміздер қабылданған сәттен бастап қазақстандықтардың барлық жеңістері мен жетістіктері рәміздермен байланысты болды.

Оқушылар мен студенттер арасында отансүйгіштікті, азаматтықты кеңінен қалыптастыру мақсатында, 4 маусым күні қашықтықтан төменденідей іс-шараларды өткізу қажет:

1. Оқушылар мен студенттер арасында «Бірлік пен бейбітшілік символы» Онлайн-ТED X алаңы;
2. Білім беру ұйымдарының әлеуметтік желілерінде онлайн-шолуларды орналастыру: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздеріне арналған білім беру ұйымдарының кітапханалары мен мұражайларындағы көрмелері мен экспозициялары бар «Қазақстан Рәміздері – ел тарихы» тақырыптық сөресі;
3. «Қазақстандық рәміздердің білгірлері» – мемлекеттік рәміздерді танымал етуге, патриотизмді нығайтуға және мемлекеттік рәміздерге құрметпен қарауды қалыптастыруға бағытталған байқаулар, викториналар сериясы.
4. «Тарихтан туған рәміздер» – мектеп жанындағы лагерьлерде онлайн танымдық сағатын өткізу;
5. «Уақытты біріктіретін және байланыстыратын рәміздер» - әлеуметтік желілер мен мессендждерде бірыңғай посттарды, ақпараттық баннерлерді орналастыру;
6. Колледж студенттерімен «Бұл біздің Туымыз!», «Бұл біздің Әнұран!», «Бұл біздің Елтаңба!» онлайн жастар акциясы.

Біздің отандастарымыз әлемдік жарыстар мен олимпиадалардың Жеңіс жолдарында Қазақстанның Туымен 4 мың рет жүріп өтті, Туды әлемнің ең қол жетпейтін жерлеріне апарып, ең биік тау шыңдарына көтеріп, ғарыштық далаларға шығарды.

**КОНЦЕПЦИЯ**

**проведения**

**ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**в организациях образования Акмолинской области**

Символы государства - это свидетельства его суверенитета и независимости, единства народа и власти. Они выражают идею государственности, консолидации и устремленности к национальным и общечеловеческим ценностям.

История этого торжественного и важного для страны праздника началась с принятия Конституционного Закона «О государственных символах Республики Казахстан» 4 июня 2007 года. В соответствии с ним ежегодно 4 июня празднуется как День Государственных символов в Республике Казахстан.

Целью казахстанской государственной символики является, с одной стороны, закрепление основных приоритетов идеи государственности: целостность, независимость, единство в сознании граждан страны, с другой стороны, формирование имиджа Казахстана на международном уровне как сторонника миролюбивого добрососедства.

В государственных символах художественным образом отражены основные черты казахской философии - фундаментальные национальные и общечеловеческие ценности, которые помогали сохранить историческую преемственность поколений. Государственные символы являются внешними формами идеологии национальной государственности. Казахстанская государственная символика неразрывно связана между собой. Дополняя друг друга, они представляют собой единое целое в восприятии граждан Республики Казахстан и международной общественности, как основы незыблемости республики.

С первых дней независимости одной из главных задач для нового государства стала необходимость разработки и утверждения Государственных символов. Проводилась большая работа, в которую были вовлечены лучшие интеллектуальные силы нашей страны. В начале 1992 года вышло Постановление Президиума Верховного Совета о создании рабочей группы по подготовке новой государственной символики. В соответствии с ним была образована специальная творческая комиссия. В ее состав вошли такие известные деятели, как Салык Зиманов, Ербол Шаймерденов и др.

Был объявлен конкурс на разработку проектов Герба, Флага, Гимна, в котором приняли участие более 600 человек. Всего было подано 1200 заявок с творческими разработками эскизов Государственного флага. Также было предложено 245 проектов изображения и 67 описаний будущего Государственного герба и 750 вариантов Государственного Гимна.

Перед участниками конкурса стояла сложная задача. Государственные символы должны отвечать не только эстетическим требованиям, но и нести исторический, политический, экономический символизм. Необходимо было найти художественное решение, которое наиболее ярко воплощало бы политическую суть и цели молодого суверенного государства.

Это удалось сделать таким мастерам, как Шакен Ниязбеков (автор флага), Жандарбек Малибеков и Шота Уалихан (авторы герба), Шамши Калдаяков (мелодия гимна), Жумекен Нажимеденов (текст гимна).

Особую роль в процессе принятия Государственных символов сыграл Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. Внеся отдельные поправки в текст Государственного гимна, отвечающие идеалам и целям развития страны, он вошел в объединенный авторский коллектив. Елбасы также уделил особое внимание использованию терминов на казахском языке. По его инициативе были введены официальные термины «елтаңба», «әнұран», «нышан, рәміз».

С момента принятия государственных символов с ними были связаны все победы и достижения казахстанцев.

В целях формирования глубокого патриотизма, гражданственности среди школьников и студентов в дистанционном режиме **4 июня** провести следующие мероприятия:

1. Онлайн - ТED X площадка «Символы единства и мира» среди школьников и студентов;
2. Размещения в социальных сетях организаций образования онлайн –обзоров: Тематическая полка «Символы Казахстана - история страны» с выставками и экспозициями в библиотеках и музеях организаций образования, посвященные государственным символам Республики Казахстан;
3. «Знатоки казахстанской символики» - серия конкурсов, викторин, нацеленных на популяризацию государственных символов, укрепление патриотизма и формирование уважительного отношения к государственным символам;
4. «Символика, рожденная историей» - проведение онлайн часа познания в пришкольных лагерях;
5. «Символы единения и связи времён» - размещение единых постов, информационных баннеров в социальных сетях и мессенджах;
6. Онлайн молодежная акция «Это наш Флаг!», «Это наш Гимн!»,  «Это наш Герб!» со студентами колледжей;