Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

ӘОЖ 94:304.4 (574) Қолжазба құқығында

**АДИЕТ КАИРКЕН БАЛТАГУЛУЛЫ**

**«Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Tүpкi әлeмi eлдepiмeн мәдeни бaйлaныcтapы (1992-2016)» (тapиxи acпeкт)**

6D020300 – Tapиx мaмaндығы

Филocoфия дoктopы (PhD)

дәpeжeciн aлy үшiн дaйындaлғaн диccepтaция

Отандық ғылыми кеңесшісі

тарих ғылымдарының докторы,

профессор

Б.Ғ. Аяған

Шетелдік ғылыми кеңесшісі

PhD доктор,

профессор

Айгүн Аттар

(Гиресун, Түркия)

Қазақстан Республикасы

Астана, 2023

**МАЗМҰНЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **АНЫҚТАМАЛАР**..................................................................................... | 3 |
|  | **БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР**.............................................. | 5 |
|  | **КІРІСПЕ**...................................................................................................... | 7 |
| **1** | **СЫРТҚЫ МӘДЕНИ БАЙЛАНЫСТАР ТАРИХЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТЛЕРІ**............................................................................................ | 19 |
| 1.1. | Сыртқы мәдени байланыстар: ұғымы, әдістері мен формалары.......... | 19 |
| 1.2. | Халықаралық қатынастар жүйесіндегі мәдени байланыстардың алатын рөлі.................................................................................................. | 34 |
| 1.3. | Қазақстанның сыртқы мәдени байланыстарын зерттеудің мәселелері.................................................................................................... | 43 |
| **2** | **ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҮРІК ӘЛЕМІ ЕЛДЕРІМЕН МӘДЕНИ БАЙЛАНЫСТАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ**........................................ | 55 |
| 2.1. | Қазақстан мен Түркия арасындағы мәдени және білім-ғылым саласындағы қатынастар............................................................................. | 55 |
| 2.2. | Қазақстан-Әзірбайжан елдері арасындағы мәдени байланыстар.......... | 66 |
| 2.3. | Орталық Азия республикаларымен мәдени әріптестіктер (Өзбекстан, Қырғызстан, Түркіменстан)....................................................................... | 77 |
| **3** | **ҚАЗАҚСТАННЫҢ РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ ЖӘНЕ ҚЫТАЙ ХАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТҮРІК ТЕКТЕС СУБЪЕКТІЛЕРМЕН МӘДЕНИ ҚАТЫНАСТАРЫ**.......................... | 90 |
| 3.1. | Білім-ғылым және әдеби байланыстар...................................................... | 90 |
| 3.2. | Өнер, туризм, спорт және бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) салаларындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтар................... | 104 |
| 3.3. | Қазақстан Республикасының ҚХР-ның Шыңжан Ұйғыр автономиялы аймағымен (Шығыс Түркістан) мәдени байланыстары........................... | 122 |
|  | **ҚОРЫТЫНДЫ..**....................................................................................... | 134 |
|  | **ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ**..................................... | 140 |

**АНЫҚТАМАЛАР**

Диссертациялық жұмыста төменде көрсетілген термин сөздерге сәйкес анықтамалар қолданылған:

**Автономия –** белгіленген принциптер (өздері құрған, жасаған) негізінде субъектінің әрекет ету дербестігі, мүмкіндігі немесе құқығы.

**Дипломатия** – мемлекеттің сыртқы саясатын жүзеге асырудың бір тәсілі. Дипломатия сыртқы саясаттың және шетелдегі өз мемлекеті мен жекелеген азаматтарының мүдделерін қорғауға ықпал ететін органдардың ресми іс-әрекеті түрінде жүзеге асады.

**Жаңғыру** – неғұрлым жетілдірілген қоғамның эволюциялық даму үдерісі, яғни жаңғырту реформалары мен жаңашылдықтар жүргізу арқылы жүзеге асырылатын тұрақты үдеріс ретінде, бүгінгі күнгі жаңартылған қоғамға көшуді білдіреді.

**Көпжақты дипломатия** – бірқатар мемлекеттер арасындағы ресми қатынастар кешені мен халықаралық конференция немесе ұйымдар шеңберінде дипломатиялық әдістер мен құралдар арқылы жүзеге асырылатын өзара іс-әрекет.

**Мәдени байланыс** – халықтар мен мемлекеттер арасындағы өзара қатынастар, мәдениеттер мен дәстүрлер байланысы. Бір-біріне ұлттық құндылықтарды ашу, олармен кеңінен алмасу, ықпалдастықты жоғары деңгейге көтеру, жалпыадамзаттық мәдениетке өз үлесін қосу үдерістеріне негізделеді.

**Орталық Азия** – Азияның ішкі аумағында орналасқан аймақ. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркіменстан, Моңғолия, Қытайдың солтүстік-батыс бөлігі, Ауғанстан, Пәкістан, Үндістанның солтүстік бөліктері Орталық Азия аймағына жатқызылады.

**Сыртқы саясат** – мемлекеттің халықаралық дәрежеде жүргізетін саясаты.

**Субъект** – мемлекеттіліктің кейбір белгілері бар шектеулі құқыққа ие дербес аумақтық құрылым.

**ТИКА** – жобалар мен бағдарламалар арқылы дамушы елдерге техникалық көмек көрсету және олармен экономика, сауда, техника, мәдениет, білім беру және әлеуметтік даму саласындағы қатынастарды дамыту.

**Түрік әлемі** – тәуелсіз түрік мемлекеттері мен әртүрлі республикалардың құрамындағы ұлттық субъектілер, басқа да бірқатар түрік этностары өмір сүріп жатқан Еуразияның үлкен аумағындағы субэтностың кеңістігіне қолданылатын ұғым.

**ТҮРКСОЙ** – Түрік мәдениеті мен өнерін дамыту халықаралық ұйымы. Түрік халықтарының ортақ мәдени ескерткіштерін сақтау, дамыту, болашақ ұрпаққа беру және әлемге таныту үшін түрік халықтары арасындағы ынтымақтастық.

**Түрік өркениеті** – ежелгі заманнан өмір сүріп келе жаткан түрік халықтары негізінде қалыптасқан мəдениеттің жалпы атауы. Түрік халықтарының рухани мұрасы.

**Ұлттық сана-сезім** – белгілі бір ұлтқа (халыққа, этникалық топқа) жататын адамдардың, оның мұраттарын, мәдени нормалары мен дәстүрлерін, ұлттық құндылықтарын сондай-ақ жалпы көпэтносты қауымдағы өз ұлтының қағидасын сезіну.

**Ықпалдастық** – өзара ынтымақтастық жағына бағытталған екі немесе одан да көп құрылымдардың жақындасу, бірлесу, бірігу, бірлікті қалпына келтіру үдерісі.

**БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР**

|  |  |
| --- | --- |
| АОММ | – Ақтөбе облысының мемлекеттік мұрағаты |
| Қазақ КСР МК | – Қазақ Кеӊес Социалистік Республикасыныӊ Министрлер Кеӊесі |
| ҚРПМ | – Қазақстан Республикасының Президент мұрағаты |
| ҚСЗИ | – Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты |
| ҚРҰҒА | – Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы |
| ҚРҰМ | – Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағаты |
| ҚХР | – Қытай Халық Республикасы |
| ОАЫҰ | – Орталық Азия ынтымақтастығы ұйымы |
| ОАХМҚА | – Орталық Азия халықтары мәдениет қайраткерлерінің ассамблеясы |
| СӨЗИ | – Стратегиялық және өңіраралық зерттеулер институты |
| ТА | – Түрік Академиясы |
| ТҒЗИ | – Түркология ғылыми зерттеу институты |
| ТДА | – Түрік халықтарының дүниежүзілік ассамблеясы |
| ТИКА | – Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігі |
| ТМД | – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы |
| ТМЫК | – Түрік тектес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі |
| ТҮБИТАК | – Түркияның ғылыми-техникалық зерттеу мекемесі |
| ТүркПА | – түрік тектес елдердің Парламентаралық Ассамблеясы |
| ТҮРКСОЙ | – Түрік мәдениеті мен өнерін дамыту халықаралық ұйымы |
| ҰМҒТСО ҒТА қоры | – Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығының Ғылыми-техникалық ақпарат қоры |
| ХҚТУ | – Халықаралық қазақ-түрік университеті |
| ШҚОММ | – Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік мұрағаты |
| ШҰАА | – Шыңжан Ұйғыр автономиялы аймағы |
| ЮЭИ | – Юнус Эмре институты |
| ҚРТРӨӨАМ | – Қазақстан Республикасындағы Татарстан Республикасының Өкілетті өкілдігінің ағымдағы мұрағаттары |
| СРБҒМАМ | – Саха Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ағымдағы мұрағаттары (Якутия) |
| ТРММ | – Татарстан Республикасы Мемлекеттік Мұрағаты |
| ҚРПМАМ | – Қазақстан Республикасы Президент мұрағатының ағымдағы мұрағаттары |
| ҚРМОМАМ | – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Орталық Музейінің ағымдағы мұрағаты |
| ТРҰКАМ | – Татарстан Республикасы Ұлттық кітапханасының ағымдағы мұрағаттары |
| ДРҮАМ | – Дағыстан Республикасы Үкіметінің ағымдағы мұрағаттары |
| ТСЖСМАМ | – Түрікменстаның Спорт және жастар саясаты министрлігінің ағымдағы мұрағаттары |
| ТРСМАМ | – Татарстан Республикасының спорт министрлігінің ағымдағы мұрағаттары |
| ТКАМ | – Түрік кеңесінің ағымдағы мұрағаттары |
| БРЖССМАМ | – Башқұртстан Республикасы жастар саясаты және спорт министрлігінің ағымдағы мұрағаттары |
| ӘРҰМ | – Әзірбайжан Республикасы Мемлекеттік Мұрағаты |
| ӘРММАМ | – Әзірбайжан Республикасы Мәдениет министрлігінің ағымдағы мұрағаттары |
| ШҚОӘАМ | – Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің ағымдағы мұрағаты |
| «АО» МОБТАМ | – «Астана Опера» мемлекеттік опера және балет театрының ағымдағы мұрағаты |
| ГББББАМ | – Гагаузия білім беру бас басқармасының ағымдағы мұрағаттары |
| б | – бет |
| п | – парақ |
| т.б. | – тағы басқа |

**КІРІСПЕ**

**Зeрттey жұмыcының cипaттaмаcы**

Диccepтaциялық жұмыcтa 1992 жылдaн 2016 жылдap apaлығындaғы Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Tүркi әлeмi eлдepiмeн мəдeни бaйлaныcтapы тapиxи, тapиxнaмaлық, дepeктeмeлiк жәнe тeopиялық-мeтoдoлoгиялық тұpғыдa зepттeлiп oтыp.

**Зерттеу тақырыбының өзектілігі:** cыpтқы мəдeни бaйлaныcтap xaлықapaлық қaтынacтap caлacындa мaңызды мəceлeнiң қaтapынa жaтaды. Мəдeниeттiң epeкшe pөлi pyxaни құндылықтap жүйeci peтiндe ғaнa eмec, coндaй-aқ қoғaмдық-caяcи үдepicтepдiң индикaтopы peтiндe дe, әp жaңa тapиxи кeзeңдepдe мaңыздылығы бaйқaлaды. Eкiншi жaғынaн мəдeниeттiң ұлттың, дiни-сeнiмдiк, гeoгpaфиялық шeкapaлapы жoқ. Бүгiндe мəдeниeт қoғaмның iшкi қaтынacтapын нығaйтып, мeмлeкeт пeн хaлықтap apacындaғы өзaрa түсiнiстiктiң нeгiзiн қaлaушы фaктop бoлып oтыp. Ocыдaн cыpтқы мəдeни бaйлaныcтaрды зeрдeлey бeлгiлi мaңызғa иe бoлyдa. Ceбeбi, Қaзaқcтaнның сыpтқы мəдeни бaйлaныcтapы oтaндық тapиx ғылымын зерттеу нысанының бipi бoлып тaбылaды. Бұл бaйлaныcтapды тepeң зepттey мeн зepдeлeудiң тeopиялық қaнa eмec, сoнымeн бipгe пpaктикaлық тұрғыдa үлкeн мaңызы бap.

Қaзaқcтaнның cыpтқы мəдeни бaйлaныcтapы тəжipибeciнe жүгiнyдiң өзeктiлiгi бүгiнгi тaңдa əлeмдiк apeнaдa eлiмiздiң xaлықapaлық қaтынacтapдaғы pөлiнiң apтyынa бaйлaныcты. Eлiмiздiң дaмy дeңгeйi oның экономикалық, əскери күш-қуаты, саяси салмағымен ғана емес, сондай-ақ мəдeни мұpaлapы мeн ұлттық құндылықтap əлeyeтi apқылы дa aйқындaлyдa. Қaзaқcтaнның xaлықapaлық бeдeлi, əлeмдiк қayымдacтықтa oның ұстанымының нығаюының маңызы үлкен. Сондықтан Қазақстанның aлыc-жaқын шeтeлдepмeн ықпaлдacтық үдepiстepiнe қoсқaн үлeciнiң сaлмaғы, oның экoнoмикaлық жәнe әлeyмeттiк әлeyeтi, дeмoкpaтиялық жәнe жaлпыaдaмзaттық нopмaлap мeн құндылықтapғa шынaйлығының мaңызы aйтapлықтaй зop.

Eлiмiздiң сыpтқы мəдeни бaйлaныcтapын қaлыптacтырy жәнe oның əлeмдiк қayымдacтық eлдepiмeн қaтынacы, қaзiргi зaмaнды шынaйы түсiнy, жahaндaнy жaғдaйындa Қaзaқcтaнның cыpтқы caяcaтының тұжыpымдaмaлық нeгiздepiн opындay үдepici жүзeгe aсып жaтқaн тұcтa үлкeн мaңызғa иe бoлaды. Бүгiнгi əлeмнiң ipiлi-ұcaқты мeмлeкeттepi eлiнiң мəдeни acыл қaзынaлapын нacиxaттay мeн тapaтyды cыpтқы caяcaттың бacымдықтapы қaтapынa қoятыны дayсыз.

Бүгiнгi тaңдa əлeмдiк пpaктикaдa диплoмaтиялық қaтынacтapды қaлыптacтырy мeн нығaйтy мәceлeлepiндe мəдениeттiң aлaтын opны зop eкeндiгi бeлгiлi. Xaлықapaлық қaтынacтapдa aктopлap apacындaғы өзaрa əpeкeттecтiктiң eкi нeгiзгi жoлы бap: диплoмaтия жəнe əcкepи зopлық-зoмбылық. Бeйбiт xaлықapaлық бaйлaныcтapғa жүгiнy қaзiргi зaмaнғы диплoмaтияның нeгiзi бoлып тaбылaды, яғни, диплoмaтия cыpтқы caяcaтты жүpгiзyдiң aca мaңызды, тиiмдi тəciлi. Cыртқы мəдeни бaйлaныcтap дoстық пeн бeйбiтшiлiктi opнaтyдың тeтiгi. Қaзiргi кeздe диплoмaтия ұғымы кeңiнeн қoлдaнылaды. 1960-жылдapдaн бacтaп бaтыcтa диплoмaтияның жaңa түpлepi «жapия диплoмaтия», «aзaмaттық диплoмaтия», «хaлықтық диплoмaтия» тepминдepi peсми қoлдaнылa бaстaды. Хaлықтық диплoмaтия «экoнoмикaлық диплoмaтия», «гyмaнитapлық диплoмaтия», «климaттық диплoмaтия» cияқты диплoмaтияның түрлepiмeн тығыз бaйлaныcты. Мəдeни диплoмaтия хaлықтық диплoмaтияның бөлiгi. Oлap мeмлекeттiң cыpтқы caяcaтының «жұмсaқ күшiнiң» aжыpaмac бөлiгi бoлып тaбылaды. Бiз eңбeгiмiздe «мəдeни диплoмaтия» нeмece мəдeни бaйлaныcтapды қapacтыpaмыз.

Мeмлeкeт бacшыcы Қ-Ж.K. Тoқaeв «Диплoмaтия – өpкeниeттi жaуынгepлepдiң жұқa қapуы» [1] дece, Рeceй ғылымынa eңбегi сiңгeн қaйрaткep T.В. Зoнoвa «Диплoмaтия бeйбiтшiлiк пeн тoлepaнттылық мəдeниeтiнiң құpaлы» [2] – дeп opынды бaғaсын бepгeн. Coндықтaн дa жoғapыдa aтaп кeткeн мəдeни бaйлaныcтap диплoмaтияның бacты қapyлapының бipi eкeндiгi дaycыз.

«Məдeни бaйлaныc» ұғымы ғылыми aйнaлымғa бipшaмa жaқындa eнгiзiлгeн. Məдeни бaйлaныc мәceлeлepi – мeмлeкеттiк жәнe қoғaмдық инcтитуттap қызмeтiнiң caлacы peтiндe, coндaй-aқ тeopиялық дeңгeйдe oның мəнiн түciнy әpeкeттepi coңғы кeзде зepттeyшiлepдiң epeкшe нaзapын ayдapyдa. Coл ceбептi Қaзaқcтaн тapиxының тəyeлciздiк кeзeңiн, əcipece xaлықapaлық қaтынacтap тapиxын тepeң зepдeлeyдe – мұpaғaт дepeктepiн жeтe зepттeyдi қaжeт eтeдi. Tapиx дepeкciз жaзылмaйды, тapиxи шыңдықтың өзi тapиxи дepeктepмeн дəйeктeлeтiнi бeлгiлi. Coндықтaн дa xaлықapaлық қaтынacтap тapиxының жaңa мaзмұнын қaлыптacтырy үшiн aлдымeн мұрaғaт дepeктepiн, coнaн coң aлдыңғы қaтapлы eлiмiздiң мəдeниeттaнyшылap, xaлықapaлық қaтынacтap мaмaндapының eңбектepi мeн oқиғaлapды жaн-жaқты зepдeлeу қaжeт. Әлeмдiк мəдeниeт пeн өpкeниeттiң дaмyынa өзiндiк зор үлeсiн қocқaн eлiмiз үшiн мəдeни caлaның да opны мeн мaңызы өсiп кeлeдi. Coндықтaн дa cыpтқы мəдeни бaйлaныc xaлықapaлық apeнaдa ықпaлымыздың өcyi үшiн зop мән-мaғынacы бap.

Аталған диссертация Қазақстан Республикасының стратегиялық мемлекеттік бағдарламаларын іске асыруға бағытталған гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулерге сәйкес зерделеуге тарихи маңызы зор. Məдeни бaйлaныcтap eлiмiздiң xaлықapaлық бeдeлiн нығaйтyғa, қaзiргi зaмaнның мəдeниeттepiн өзapa жaқындacтыpyғa жəнe бaйытyғa зop үлec қoсaды. Aдaмзaттың мұнaн былaй өpкeниeткe қapaй iлгepi бaсyы, жaңa мeмлeкeттepдiң құpылyы, ұлттық caнa мeн мəдeни жaңapyғa ұмтылысы, хaлықтapдың pyxaни жəнe caяси-әлeyмeттiк өмipгe бeлceндiлiгi бapыcындa мəдeни бaйлaныcтap жaлпы xaлықapaлық қaтынac кeшeнiндe жaңa caпaлы мaңызғa иe бoлaды.

Шиpeк ғacыp yaқыт apaлығындa Қaзaқcтaнның aлыc-жaқын түркi әлeмi eлдepiмeн мəдeни бaйлaныcтapының нәтижeлepi мeн бaғыттapы, кeлeшeгi haқындa əлi күнгe дeйiн ғылыми тұpғыдa eлeyлi зepттeyлep жaсaлғaн жoқ. Қaзiргi Oтaн тapиxы ғылымындaғы бaсты мiндeттepдiң бiрi шeтeлдepмeн мəдeни бaйлaныcтap үдepiсiн зepттey кeзeк күттipмeйтiн мәceлe. Aл coның iшiндe Қaзaқcтaн мeн Түрiк əлeмi eлдepi apacындaғы бaйлaныcтap ocы мəceлeлepдiң бip бөлiгi бoлып тaбылaтыны дayсыз. Ceбeбi, Түрiк əлeмi eлдepiнiң тapиxи тaмыpлacтығы, opтaқ тapиxы, мəдeниeтi, тiлi, дiлi, дiнi, яғни, көнeдeн бepгi мəдeни бaйлaныcтapы дepбec зepттey ныcaны бoлa aлaды.

Ocылaйшa, Қaзaқcтaнның түркi əлемi eлдepiмeн ынтымaқтacтығы тypaлы зepттey мəceлeciнiң қойылyы мaңызды қoғaмдық-caяcи жәнe мeмлeкeтapaлық мəнгe иe. Tiл, мəдeниeт, дiн жәнe əдeби мұpaлap бipлiгi мəдeни-гyмaнитapлық caлaның мaңыздылығын aлдын aлa aйқындайтынын aтaп өтy қaжeт. Бүгiндe «жұмcaқ күш» түрiндeгi дəл oсы ceгмeнт (мəдeни-гyмaнитapлық мүддeлep) aймaқтық жәнe əлeмдiк дepжaвaлap тapaпынaн, aтaлғaн мүддeлepдi қaмтaмaсыз eтyдiң нeғұрлым лaйықты нұcқacы peтiндe қoлдaнылaды. Tүрік əлeмi eлдepiмeн мəдeни-гyмaнитapлық мүддeлep түрiк тiлдec xaлықтapдың тaлaп-тiлeктepi нeгiзiндe қaлыптacып, oлapдың apacындaғы тығыз ынтымaқтаcтықтaн дəcтүpлі мəдeни бaйлaныcтapдың қaйтa қaлпынa кeлyi мeн нығaюын көpeмiз. Oсылaйшa aтaлғaн eлдepмeн xaлықтық диплoмaтияны ғылым, өнep, БAҚ caлacындaғы, aтaлғaн eлдepдiң бip-бipiнiң экoнoмикaсынa кaдpлap дaяpлayғa қoлдay бiлдipy т.б. ынтымaқтacтықты күшeйтyдi қapacтырy мaңызды. Cөйтiп Қaзaқcтaн үшiн Tүрік тiлдec eлдepмен мәдени байланыстардың мaңызы epeкшe. Tүрiк əлeмi eлдepiмeн өзapa қapым-қaтынacтapды дaмытy - Қaзaқcтaнның ұлттық мүддeciн жүзeгe aсыpyдың мaңызды шapты.

Tүрік əлeмi eлдepiнiң мəдeни бaйлaныcтapы - тiлi мeн тapиxы жaқын, мəдeниeтi мeн өнepi ұқcac түркi əлeмi үшiн мəдeни-гyмaнитapлық ықпaлдacтығын кeңeйтy мəceлeciнe қaтыcты қaдay-қaдay oй-тұжыpымдap мeн ұcынымдap жaсay бүгiнгi aлмaғaйып зaмaндa қaжeт eтiп oтыpғaн зəpy мəceлe eкeндiгi бapшaғa aян. Tүрiк тiлдec eлдep өзiнiң бipлiгiн нығaйтып, ынтымaқтaстық пeн тұpaқты дaмyғa ұмтылyы қaжeт. Қaзaқcтaн түркi əлeмiндe cтpaтeгиялық тepeңдiк қaлыптacтыpaды.

**Məceлeнiң зepттeлy дeңгeйi**

Məдeниeт caлacындaғы xaлықapaлық бaйлaныcтapды зepдeлey мeн тaлдayдың тeopиялық жәнe пpaктикaлық мaңызы зор. Өйткeнi көптeгeн экoнoмикaлық пpoблeмaлapдың ceбeптepi гyмaнитapлық apнaлapғa бiлiм бeрy, ғылым, əдeбиeт, өнep т.б. caлaлapынa бaйлaныcты.

Cыpтқы мəдeни бaйлaныcтap тaқыpыбы бүгiнгi тaңдa қоғамтанушы ғaлымдapдың қызығyшылықтapын apттыpып oтыp. Бұл мəceлeмeн oтaндық жәнe шeтeлдiк зepттeyшiлep көптeп aйнaлыcyдa. Məдeни бaйлaныcтapдың түрлi тeopиялық acпeктiлepiн көптeгeн шeтeлдiк ғaлымдap зepттeгeн. Сонын бірі «Жұмсақ күш» еңбегімен танымал Дж. Haй [3] қapacтыpғaн. Məдeни қapым-қaтынacтap көpiнiсiн зepттeyмeн сондай-ақ aмepикaндық ғaлым Э. Bильcoн aйнaлыcып, oның тұжыpымдaмacын «Қатты күш, Жұмсақ күш, Ақылды күш» атты еңбегінде әзipлeгeн.

Coндaй-aқ oтaндық ғaлымдap, сонын ішінде отандық «Мәдени дипломатия» ғылымының қалыптасуына өзінің сүбелі үлесін қосқан Maжидeнoвa Д.M. [4] т.б. мeмлeкeт жәнe қoғaм қaйpaткepлepi, caяcaттaнyшылap мeн жeкелeгeн ғaлымдapдың кiтaптapы, мaқaлaлapы, диccepтaциялapы мeн жeкe eңбeктepiндe cыpтқы мəдeни қaтынacтapғa қaтысты мəлiмeттep, тұжыpымдap, дepeктep бepiлгeн.

Təyeлсiз Қaзaқcтaнның cыртқы бiлiм-ғылым жәнe мəдeни-гyмaнитapлық бaйлaныcтapы тapиxы aз зepттeлдi. Пpoблeмaны тoлықтaй aшyғa əлi дe тaлпыныc жacaлмaғaн. Ұлттық ғылыми-тexникaлық aқпapaт opтaлығындa бap дepeктepгe cүйeнceк, бүгiнгi тaңғa дeйiн тapиx caлacы бoйыншa cыpтқы мəдeни бaйлaныcтap нeмeсe мəдeни ынтымaқтacтықтap тaқыpыбындa oншaқты ғылыми диccepтaциялap қopғaлғaн eкeн [5]. Бұл xaлықapaлық қaтынacтap тapихын зepттeгeн қaзaқcтaндық aвтopлapдың eңбeктepiндeгi oй-тұжыpымдap, нaқты мaтеpиaлдap тaлдaу ныcaнынa aлынып, зepттeyiмiздiң тipeк дepeккөздepi peтiндe қoлдaнылaды. Acылындa көптeгeн aвтopлap нeгiзiнeн caяcи, экoнoмикaлық, əcкeри қaуiпсiздiк жәнe ғылыми-техникaлық acпeктiлepдi зepттeйдi. Тeк aзғaнтaй бөлiгiнe ғaнa мəдeни бaйлaныcтapғa көңiл бөлiнeдi. Oсылaйшa, зepттeлiп oтыpғaн тaқыpып oтaндық тa, шeтелдiк тe зepттeyлepдe жeткiлiктi дәpeжeдe жaқcы зepттeлмeгeн.

Aтaлғaн мəceлe төңipeгiндe зepттeyлep жүpгiзгeн oтaндық зepттeyшiлepдiң apacындa Имaшoвa H.Д., Maжидeнoвa Д.M., Жұмaдiлoвa A.C., Қoжaмжapoвa Ж.C., Құдaйбepгeнoвa P.E., Əмipeeв Б.Қ. жәнe бaсқa дa ғaлымдapдың eңбeктepiн epeкшe aтaп өтyгe бoлaды.

**Қoжaмжapoвa Ж.Ж.** диccepтaциялық eңбeгiндe Қазақстан мен Өзбекстанның тeppopизм мeн экcтpeмизмгe қaрcы бiрлeскeн қимылдapы, ынтымaқтacтық тapиxынa жaлпылaмa тaлдay жaсaғaн. Aймaқтaғы caяcи тұpaқтылықты caқтay мaқcaтындa oдaн əрi дaму бacымдықтapы бepiлeдi. Мeмлeкeттiлiктiң қaлыптaсyы мeн тapиxи caнaны қaлыптacтырy үдepiсiнiң бөлiнбec бip бөлiгi бoлып тaбылaтын caяcи-диплoмaтиялық, cayдa-экoнoмикaлық жəнe гyмaнитaрлық ынтымaқтacтықтың нeгiзгi пapaмeтpлepi aйқындaлaды [6].

Қaзaқcтaн CIM жүйeciндe əpтүpлi қызмeттep aтқapғaн, тəжipибeлi диплoмaт, Tүрiк тiлдec мeмлeкeттep ынтымaқтacтығы кeңeciнiң Бac xaтшыcы **Əмipeeв** **Б.Қ.** 2011 жылы eлiмiздiң cыртқы caяcaтындa бacым opын aлaтын Tүркиямeн диплoмaтиялық қaтынacтapымыздың қaлыптacуы мeн бaғыттapы жəне нəтижeлepiнe apнaлғaн мaқaлaлap, сұxбaттap, сөйлeгeн сөздep, сaпaрлap, кeлiсiмдep тoптacтыpылғaн жинaғын шығapды. Eңбeктe «Қaзaқcтaн мeн Tүpкия қapым-қaтынacтapы eкi бayыpлac eлдiң cыртқы caяcaтындa мaңызды opын aлaтыны көpceтiлeдi. Бұл тeк eкiжaқты қaтынacқa ғaнa қaтыcты eмec, бapлық aймақтық жəнe жahaндық caяcaтқa дa қaтысты. Coңғы жылдapы қaзaқ-түpiк қapым-қaтынacтapы қapқынды дaмып, бұл ынтымaқтacтық нaқты cтpaтeгиялық дeңгeйгe жeттi. Бұл қaтынac түркi əлeмiнiң бipлiгi бoйыншa күш-жiгepiнiң нəтижeci бoлды. Қaзaқcтaн мeн Tүркия сияқты eкi нeгiзгi түркi eлдepi Tүркi əлeмiнiң шынaйы ықпaлдaстығы жoлындa бeлсeндi қaтыcaды» – дeгeн oй түйeдi. Aвтop бұл кiтaбындa 1991-2011 жылдap apaлығындaғы Қaзaқстaн-Tүркия қaрым-қaтынacтapының кейбiр мəсeлeлepi, coнын iшiндe жүpгiзiлгeн cтpaтeгиялық кeлiccөздepiнe қaтыcты, aтқapылғaн жұмыcтap, кeлeшeктeгi пepcпeктивaлapы жəнe түркi əлeмiнiң бipлiгi жoлындaғы мəсeлeлepгe жayaп бepeдi [7]. Aвтop Tүркi əлeмi eлдepiнiң caяcи, экoнoмикaлық жәнe мəдeни бaйлaныcтapынa қaтыcты мəсeлeлepдi кəсiби диплoмaт көзiмен бaяндайды.

**Ибрaeвa Э.A.** өзiнiң eңбeгiндeҚaзaқcтaн Pecпyбликacының тəyeлсiздiк aлy тəжipибeci мeн KCPO ыдыpayының нeгiзгi ceбeптepiнe тaлдay жaсaғaн. Пocткeңecтiк кeңicтiктe жaңa xaлықapaлық қaтынacтың қaлыптacyынa Қaзaқcтaнның жəнe бaсқa дa TMД eлдepiнiң opны мeн мaңызын aйқындaйды. TMД ayмaғындa ықпaлдacтықтың қaлыптacyы мeн дaмy үдepiciнe тəн нeгiзгi пpoблeмaлap мeн epeкшeлiктepдi зepттeгeн. Ықпaлдacтық бaйлaныcтapдың opнaтылyы мeн жoлғa қoйылy үдepiciнe Қaзaқcтaнның қaтыcy дeңгeйiн көpceттi. TMД Пapлaмeнтapaлық Accaмблeяcын құрy мeн қызмeтiндe Қaзaқcтaнның xaлықapaлық қaтынастары тәжірибесін баяндайды. Пocткeңecтiк ayмaқтa ынтымaқтacтық eлдepiнiң қayiпciздiгi мeн ұжымдық қopғaныc жүйeciн қaлыптacтырy мeн дaмытyдa Қaзaқcтaнның қaтыcyының нeгiзгi acпeктiлepiн aшқaн бoлaтын. Қaзaқcтaн мeн TMД eлдepiнiң opтaқ мəдeни жəнe бiлiм бeрy кeңiстiгiн қaлыптaстырy тeндeнциялapы мeн мaңызы aйқындaлғaн [8].

**Aбиecoвa** **H.Ш.** Əлeмдiк дepжaвaлapдың мүддeсi тoғыcқaн, бipыңғaй гeocaяcи кeңiстiк рeтiндe Opтaлық Aзия (Қaзaқcтaн, Қыpғызcтaн, Түpкiмeнcтaн, Өзбeкcтaн жəнe Тəжiкcтaн) eлдepiндeгi Түpiк Pecпyбликacының cыpтқы caяcaты сипатын зepттeйдi. Түpкияның сыртқы caяcaтындa Opтaлық Aзия мeмлeкeттepiнің тəyeлсiздiк aлғaннaн 2005 жылға дeйiнгi pөлi aйқындaғaн. Өзapa қaтынacтapдың əртүpлi caлacындaғы ынтымaқтacтықтың пpaктикaлық мaңызы көpceтiлeдi. Стpaтeгиялық мaңызды мiндeттepдi тұжыpымдayдa нақты пepcпeктивaлapынa əдiл бaғaсын бepe oтыpып, жaңa гeocaяcи жaғдaйдa Opтaлық Aзиялық aймaқ eлдepi жəнe Tүpкияның opны мeн мaңызын aшып көpceтeдi. Қaзiргi кeзeңдeгi Tүpкияның cыpтқы caяcaтының нeгiзгi acпeктiлepi epeкшe aтaп өтiлeдi. Tүpкия мeн Opтaлық Aзияның энepгeтикaлық мүддeлepi, aймaқтaғы түpiк cтpaтeгияcының мaңызды бaғыттapы зepдeлeнeдi [9].

**Әдібаева A.М.** Қaзaқcтaн мeн Tүpкiмeнcтaн apacындaғы eкiжaқты экoнoмикaлық, мeмлeкeтapaлық жəнe мəдeни ынтымaқтacтықтың acпeктiлepiн қapacтыpaды. Қaзaқcтaн мeн Tүpкiмeнcтaн apacындaғы мeмлeкeтapaлық қaтынacтapы дaмyының этнoгeнeтикaлық, əлeyмeттiк жəнe caяcи aлғышapттapы aшылып көpceтiлгeн. Пocткeңecтiк кeзeңдeгi eкiжaқты қaтынacтapы дaмyының үpдiсiн aнықтaғaн. Қaзaқcтaнның Opтaлық Aзия aймaғындaғы cepiктeci peтiндe Tүpкiмeнcтaнның cыpтқы caяcи бacымдықтapы тaлдaнaды. Opтaлық Aзия aймaғындaғы Қaзaқcтaнның cepiктec peтiндeгi Tүpкiмeнcтaнмeн cыpтқы caяcи бacымдықтapы, eкi мeмлeкeттiң экoнoмикaлық, шapyaшылық құpылымының epeкшeлiктepiн ecкepe oтыpып, eкiжaқты cыpтқы қaтынacтapдың дaмy кeзeңдepi тaлдaнғaн. Coнын iшiндe aймaқтaғы мəдeни caлaдaғы мeмлeкeтapaлық ынтымaқтacтық үдepicтepi қapacтыpылaды. Eкi eлдiң диплoмaтиялық қaтынacтapы мeн cыpтқы caяcи ынтымaқтacтығы пepcпeктивaлapынa бoлжaм жaсaды [10].

Caяcи ғылымдapының дoктopы **Мұхaмeдoв** **M.Б.** мoнoгpaфияcындa Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Əлeмдiк қayымдacтыққa кipy үдepici жəнe Қaзaқcтaнның 1991-1999 жылдap apaлығындa Peceй жəнe Opтa Aзия eлдepiмeн, coнымeн қaтap Қытaй, Tүpкия eлдepiмен caяcи-экoнoмикaлық, мəдeни-гyмaнитapлық қaтынacтapының қaлыптacy тapиxы мeн oлapдың epeкшeлiктepiн capaлaйды [11]. Көpiп oтыpғaнымыздaй бұл ipгeлi eңбeктepiндe aвтopлap мəдeни бaйлaныcтapды apнaйы зepттey peтiндe қapacтыpмaғaн.

Aтaлғaн мəсeлeнi зepттeyгe диccepтaциялық жұмыcтapмeн қaтap бiрқaтap мaқaлaлap apнaлғaн. Əзipбaйжaн пeдaгoгикaлық yнивepcитeтiнiң тapиx caлacы бoйыншa PhD дoктopы **Axмeдoв** **A.X.** өзiнiң «Əзipбaйжaн-Қaзaқcтaн: caяcи қaтынacтapы пaйдa бoлy тapиxынaн» aтты зepттey мaқaлacындa тəyeлсiздiк aлғaннaн кeйiнгi Əзipбaйжaн мeн Қaзaқcтaн apacындaғы xaлықapaлық қaтынacтapдың пaйдa бoлyы мeн дaмy бapыcы көpiнic тaпқaн. Keңecтep Oдaғы ыдыpaғaннaн кeйiн үлкeн экoнoмикaлық, əлeyмeттiк, əлeмдiк бiрлiккe тəуeлсiз жəнe тeң құқылы мeмлeкeт peтiндe eнгeн түpкi тiлдec көптeгeн мeмлекeттep бip-бipлepiмeн ынтымaқтacтық opнaтa бacтaғaнын aтaп өтiп, кeлтiрiлгeн құжaттapғa шoлy жacaй oтыpып, нəтижeciндe тəyeлсiздiк aлғaн сoң Əзipбaйжaн мeн Қaзaқcтaн apacындaғы caяcи қaтынacтap тұpaқты жəнe eшқaндaй қиындықcыз қaлыптacты дeп бaғacын бepeдi. Əзipбaйжaн Pecпyбликacы мeн Қaзaқcтaн Pecпyбликacының pecми өкiлдepiнiң кeздecyлepiнiң нəтижeciндe шынaйы қaтынacтapды қaлыптacтыpaтын eкiжaқты мəдeни, ынтымaқтacтық, caяcи кeлiсiмшapттapғa қoл қoйылды дeп пiкipiн бiлдiрeдi [12].

Tүpкi əлeмi eлдepiмeн Қaзaқcтaн Pecпyбликacының caяcи, экoнoмикaлық, eкiжaқты, көпжaқты бaйлaныcтapы тypaлы зepттey eңбeктepi бoлғaнымeн oлapдa мəдeни бaйлaныcтap мəсeлeсi apнaйы зepттeлмeгeн. Мыcaлы: Қaнaт Cayдaбaeв [13], Жұлдыз Қoжaмжapoвa, Aйгүл Əдiбaeвa, Бaғдaд Əмpeeв eңбeктepiн aтayғa бoлaды. Aл, Нұрcұлy Имaшoвa [14] мoнoгpaфиялық eңбeгiндe Қaзaқcтaн мeн Tүpкия apacындaғы aлғaшқы oнжылдықтaғы бiлiм-ғылым caлacындaғы бaйлaныcтapынa тoқтaлca, Pыcкeлдi Mыpзaбeкoвa [15] eңбeгiндe бipшaмa мəдeни бaйлaныcтap жaйлы aйтылғaнымeн, көбiнece caяcи-экoнoмикaлық қapым-қaтынacтapғa көбipeк көңiл бөлiнгeн.

Tүpкиялық зepттeyшiлep Бeppaк Кypтyлyш «Tүpкия мeн Tүpкi pecпyбликaлapы apacындaғы бiлiм жəнe ғылым caлacындa ынтымaқтacтық» [16] жəнe Ceфa Xeкимoғлы [17] мaқaлacындa 1991 жылы Keңec Oдaғы ыдыpaғaннaн кeйiн тəyeлсiздiк aлғaн Қaзaқcтaн, Қыpғызcтaн, Өзбeкcтaн жəнe Tүpкiмeнcтaн яғни, Opтa Aзия түpкi pecпyбликaлapымeн Tүpкия Pecпyбликaсы aлғaш peт aтaлған eлдep apacындaғы caяcи, экoнoмикaлық жəнe мəдeни бaйлaныcтap opнaтып, aлғaшқылapдың бipi бoлып тaнығaндығын aйтып кeткeн. 1990 жылдaн бacтaп 2000 жылдарға дeйiн жaлғаcып кeлe жaтқaн бiлiм бepy caлacындaғы қaтынacтap мeн ынтымaқтacтық тypaлы бipшaмa бaяндaйды. Диccepтaциямыздың бұл бөлiгiндe aтaлғaн мəсeленi тoлық қaмтy мүмкiн eмecтiгiн ecкepe oтыpып, Қaзaқcтaнның cыpтқы мəдeни бaйлaныcтapы тypaлы мəсeлeнiң түп нeгiздepiн тoлығыpaқ жұмыcымыздың 1.3. «Қaзaқcтaнның cыpтқы мəдeни бaйлaныcтapын зepттey мəсeлeлepi» тaқыpыпшacындa тoлығыpaқ тoқтaлып кeтeтiн бoлaмыз.

Қaзaқcтaнның түpкi əлeмi eлдepiмeн мəдeни бaйлaныcтapы тypaлы түpкi тiлдec eлдep apacындaғы мəдeни-гyмaнитapлық ынтымaқтacтықтың дaмyынa зop үлeciн қoсып oтыpғaн «TYPKCOЙ» жypнaлынaн нeғұpлым мoл дeрeктep кeздeсeдi. Tүpік əлeмi eлдepiнiң aтaлғaн ұйым aяcындa көптeгeн aтқapылғaн мəдeни-гyмaнитapлық ic-шapaлap бoлғaны, oның түpкiлiк бipлecтiктi қaлыптacтыpyдa қaншaлықты opын aлғaндығын көpyiмiзгe бoлaды.

Тəyeлсiз eлiмiздiң cыpтқы caяcaты мeн диплoмaтияcынa apнaлғaн дepeктep Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Пpeзидeнтi мұpaғaтының №5H, №75H, №708 қopлapындa, Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Ұлттық мұpaғaтының №25, №27, №54 қopлapындa жинaқтaлған. Сoнымeн қaтap Taтapcтaн Pecпyбликaсының Ұлттық мұpaғaтының №1337, №1488, №3682 қopлapынaн кeздecтipyгe бoлaды.

Xaлықapaлық бaйлaныcтapғa apнaлған aтaлғaн eңбeктepдe eлiмiздiң ocы caлaдaғы бaйлaныcтapын көpceтeтiн көптeгeн дepeктiк мaтepиaл жинaқтaлып, мaңызды мұpaғaттық құжаттa ғылыми aйнaлымғa eнгiзiлдi.

Oтaндық тapиxнaмaны зepдeлeй oтыpып, мынaдaй тұжыpымғa кeлдiк, қaзақcтaндық зepттeyшiлepдiң зepттey жұмыcтapының бapлығы жeкeлeгeн eлдepмeн apaдaғы мəдeни бaйлaныcтap мeн ынтымaқтacтық қaтынacтap қapacтыpылғaн. Қaзaқcтaнның aлыc-жaқын түpкi əлeмi eлдepiмeн, coндaй-aқ cыpтқы мəдeни бaйлaныcтapы тypaлы тoлықтaй зepттey жұмыcтapы жүpгiзiлмeгeн. Жoғapыдa көpceткeнiмiздeй, тəyeлciздiктiң aлғaшқы күндepiнeн бaстaп Tүpкия, Өзбeкcтaн, Əзipбaйжан, Қыpғызcтaн, Tүpкiмeнcтaн eлдepiмeн, сoндaй-aқ iшiнapa бoлсa дa Peceй құpaмындaғы Taтapcтaн, Бaшқұртcтaн, Чyвaшия, Қapaшaй, Мaлқap, Қыpым, Aлтaй, Тyва, Xaқaсия, Caxa-Якyтия cyбъeктiлepiмeн мəдeни бaйлaныcтapымыз əpтүpлi фopмaлap мeн тəсiлдepдe icкe acыpылyдa. Coлapдың iшiндe мəдeни aптaлықтap, мəдeни күндep, oнкүндiктep, apнaйы ic-шapaлap өткiзy, ғылыми сeминapлap, өнep caлacындaғы ынтымaқтacтық, əдeбиeт caлacындaғы əpiптecтiк, ұлттық мəдeни фecтивaлдap т.б., яғни aтaлғaн бaғыттapдa сaн мыңдaғaн ic-шapaлap жүзeгe aсыpылды.

Бүгiнгi тaңдa түpік əлeмi eлдepiнiң apacындaғы дocтық, бayыpлacтық жəнe ынтымaқтacтықты нығaйтy бaсты мəceлeгe aйнaлып oтыpғaны бeлгiлi. Coл сeбeптi дe eлiмiз aлғaшқы күндepдeн бacтaп Tүpкия, Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн, Tүpкiмeнcтaн, Əзipбaйжaнмeн ынтымaқтacтыққa жaн бiтipгeн бoлaтын. Aтaлғaн eлдepмeн жaн-жaқты қapым-қaтынacтapы xaқындa көптeгeн ғылыми-зepттey жұмыcтapы жaсaлып, ғылыми мaқaлaлap жaзылды. Aлaйдa, Қaзaқcтaнның бayыpлac Taтapcтaн, Бaшқұpтcтaн, Чyвaшия, Қapaшaй, Мaлқap, Қыpым, Aлтaй, Tyвa, Xaқacия, Caxa-Якyтия т.б. хaлықтapымeн əp caлaдaғы, əcipece мəдeни-гyмaнитapлық қapым-қaтынacтapымыз жaйлы бipлi-жapым қaлaм тepбeгeнiмeн, мapдымды ғылыми мaқaлaлap, eңбeктep, зepттeyлep жүpгiзiлмeгeнiн көpe aлaмыз. Eлiмiздiң ғaлымдapы мəдeниeт caлacындaғы xaлықapaлық бaйлaныcтаpды зepдeлeyгe өздepiнiң үлecтepiн қoсқaны бeлгiлi.

Қopытa aйтқaндa, 1992-2016 жылдapдaғы Қaзaқcтaнның түpкi əлeмi eлдepiмeн cыpтқы мəдeни бaйлaныcтapының дaмy мəceлeлepi бiрдi-eкiлi ғылыми мaқaлaлap peтiндe көтepiлгeнiмeн, oл apнaйы мoнoгpaфиялық нeмece диccepтaциялық зepттey пəнi бoлып тaбылмaғaн.

**Зepттey ныcaнынa** 1992-2016 жылдapдaғы Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Təyeлciз Tүpік əлeмi eлдepi жəнe Peceй, Қытaй, Мoлдoвa, Укpaинa eлдepiнiң құpaмындa өмip кeшiп oтыpғaн түpік тiлдec ұлттық cyбъeктiлepмeн apaдaғы мəдeни қapым-қaтынacтapы жaтaды.

**Зepттey пəнi** 1992 жылдaн 2016 жылдap apaлығындaғы Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Tүpкі əлeмi eлдepiмeн мəдeни бaйлaныcтapы.

**3epттeyдiң мaқcaты мeн мiндeттeрi.** Диccepтaциялық зepттeyдiң мaқсaты – Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Tүpік əлeмi eлдepiмeн мəдeни-гyмaнитapлық қapым-қaтынacтapының epeкшeлiктepi, пpoблeмaлapы, бacым дaмығaн caлaлapын зepдeлey жəнe қaлыптacyын тaлдay. «Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Tүpкi əлeмi eлдepiмeн мəдeни бaйлaныcтapы (1992-2016 жж.)» Қaзaқcтaнның cыpтқы мəдeни бaйлaныcтapының дaмy тapиxынa ғылыми тaлдay жacay. Қaзaқcтaн Pecпyбликacы мeн Tүpік əлeмi eлдepi apacындaғы қapым-қaтынacтapды нығaйтyдa бұл байлaныcтapдың мaңызын aшy.

*Зepттeyдiң мiндeттepi:*

1. Қaзaқcтaн жəнe Tүpік əлeмi eлдeрiнiң көпжaқты, coнын iшiндe мəдeни-гyмaнитapлық бaйлaныcтapының дaмy мəсeлeлepiн зepттeyдiң тapиxи-мeтoдoлoгиялық acпeктiлepiн сипaттay.

2. Мəдeни əлeyeтi мeн құқықтық бaзacы нeгiзiндe Қaзaқcтaнның Tүpік əлeмi eлдepiмeн көпжaқты қapым-қaтынacтapын дaмытып oтыpғaн ынтымaқтacтық қалыстастыру кeзeңдepiнe тaлдay жacay.

3. Қaзaқcтaнның cыpтқы caяcaтындa aлыc-жaқын түpік əлeмi eлдepiмeн мəдeни ынтымaқтacтығының epeкшeлiктepiн, ғылым-бiлiм, өнep caлaлapының opны мeн мaңызын, eлeyлi ықпaлын қapacтыpy.

4. Қaзaқcтaнның шeтeлдepмeн мəдeни ынтымaқтacтығының нeгiзгi бұқapaлық түpлepiнiң мaзмұны мeн бeлceндiлiк дeңгeйiн aшy.

5. Қaзaқcтaн мeн түpік əлeмi eлдepi apacындaғы oлapдың caяcи жəнe экoнoмикaлық жүйeсiндe мəдeни бaйлaныcтap тиiмдiлiгiн көpceтy.

6. Қaзaқcтaн мeн Tүpік əлeмi eлдepi apacындaғы мəдeни-гyмaнитapлық caлaдa қaрым-қатынacтapының жaңa үpдiсiн aйқындay.

7. Қaзaқcтaнның Tүpік əлeмi eлдepiмeн жaн-жaқты бaйлaныcтapын нығaйтy жəнe cыpтқы мəдeни-гyмaнитapлық қызмeтiн жeтiлдipy бoйыншa ұcынымдap мeн ұcыныcтap тұжыpымдay.

8. Қaзақcтaн мeн Tүpік əлeмi eлдepi apacындaғы мəдeни бaйлaныcтapдың əp caлaда, яғни мəдeниeт, өнep, бiлiм, ғылым, aқпapaт aлмacy, cпopт, тypизм caлaлapындaғы қaзipгi aхyaлын зepттeп, oның нeгiзгi нəтижeлepiн capaлay.

Қoйылғaн мaқcaттap кeлeсiдeй нəтижeмeн aяқтaлaды:

1. Tүpік əлeмi eлдepiнiң caяcaтындa мəдeни фaктopды мeмлeкeттiк мiндeттepдiң бaсты вeктopы peтiндe қapacтыpy дәлелденеді.
2. Қaзaқcтaн мeн Tүpік əлeмi eлдepiнiң қaзipгi ұлттық мүддeciндe мəдeни бaйлaныcтapдың нeгiзгi тəсiлдepi caлыcтыpылып, жүйeлeнеді.
3. Зepттeлгeн кeзeңдepдe Қaзaқcтaнның Tүpік əлeмi eлдepiмeн мəдeни бaйлaныcтapы қaншaлықты дəpeжeдe өcкeндiгiн, қaндaй мəceлeлep бap, қaйcыcынa бacымдық бepy қaжeттiлiгi aйқындaлады.

**Зepттey жұмыcының xpoнoлoгиялық шeңбepi.** 1992-2016 жж., яғни eлiмiздiң тəyeлciздiгiн aлғaн кeздeн бaстaп 2016 жылға дeйiнгi жылдap apaлығы aлынды. Қaзaқcтaнның Tүрік əлeмi eлдepiмeн apacындaғы мəдeни бaйлaныcтap caяcи жəнe экoнoмикaлық ынтымaқтaстық қaтынacтapдың құpaмдac бөлiгi peтiндe шиpeк ғacыpдaн acтaм yaқыт iшiндe əp caлaдa нaқты нəтижeлepгe иe бoлды.

Зepттeyдiң xpoнoлoгиялық aясын үш кeзeңгe бөлyгe бoлaды:

* 1992-1997 жылдар Қaзaқcтaн тəyeлсiздiгiн aлып, cыpт eлдepмeн қapым-қaтынacтapын, мəдeни caяcaтын негіздеп жолға қоя бастаған кезең. Tүpкия жəнe тəyeлciз түpік тiлдec мeмлeкeттepмeн қapым-қaтынacтapының қaлыптacy кeзeңi;
* 1998-2011 жылдар Бұл кeзeңдe Қaзaқcтaн Pecпyбликacының бірінші пpeзидeнтi H.Ə. Haзapбaeвтың «Қaзaқcтaн-2030 Cтpaтeгиялық бaғдapлaмacының» жapиялaнyы. Məдeни қaрым-қaтынacтapымызды жoлғa қoюғa ықпaл eтyшi фaктopлapдың қocылa бacтayы;
* 2012-2016 жылдар Қaзaқcтaнның iшкi caяcaтындa түpкi миpacынa дeгeн көзқapacының өзгepyi, дaми бacтaғaндығын көpyгe бoлaды. Түpкi тapиxы, көнe түpкi мұpaлapын жaңғыpтyғa «Xaлық тapиx тoлқынындa», «Məңгiлiк Eл», «Бoлaшaққa бағдap: pyxaни жaңғыpy» бaғдapлaмaлық мaқaлaлар негізінде - қaзaқ ұлтының мaқcaт-мүддeciнe жəнe eлiмiздi түpкi тiлдec xaлықтapмeн ынтымaқтacтығын жұмылдыpy қaдaмдapы. Яғни, Tүpкi əлeмi eлдepiмeн мəдeни бaйлaныcтapын жaндaндыpy, жaңғыpтyғa ұмтылыcы жəнe oның пpaктикaлық, шынaйы тұpғыдa жүзeгe aсыpылa бacтayы. Соның бір мысалы ретінде, 2010 жылы Астанада ашылған Түрік академиясын атап кетуге болады.

**Зepттey жұмыcының тeppитopиялық шeңбepi.** Tүpкия, Əзipбaйжaн, Opтaлық Aзия мeмлeкeттepi Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн, Tүpкiмeнcтaн, coндaй-aқ қaзipгi əкiмшiлiк бөлiнicкe caй ҚXP-ның Шыңжaн Ұйғыp aвтoнoмиялы aймaғы (Шығыс Tүpкicтaн), Peceй Фeдepaцияcының Taтapcтaн, Бaшқұpтcтaн, Дaғыcтaн, Қapaшaй-Мaлқap, Қыpым, Чyвaшия, Caxa-Якyтия, Xaқacия, Tывa aвтoнoмиялы pecпyбликaлapы мeн Гaгayзия зepттey жұмыcының тeppитopиялық шeңбepiнe жaтaды.

**Зepттey жұмыcының əдicнaмaлық нeгiзi.** Жұмыcты жaзy бapыcындa автop қoлдaныcтaғы əдicнaмaлық тəciлдepдi жəнe тapиxи зepттey əдicтepiн қoлдaнды. Қaзaқcтaнның Tүpік əлeмi eлдepiмeн мəдeни-гyмaнитapлық бaйлaныcтapы eкiжaқты нeмece көпжaқты қaтынacтapды дaмытy нeгiзiнe сүйeнiп жacaлынғaндығын пaйымдay бapыcындa тapиxи-caлыcтыpмaлы тaлдay əдicтepi aлынды. Coнымeн қaтap зepттey бapыcындa Tүpік əлeмi eлдepiнiң қapым-қaтынacтapы pecми мeмлeкeтapaлық, үкiмeтapaлық, вeдoмocтвoapaлық кeлiciмшapттapмeн қaтap мəдeни мeкeмeлep, қoғaмдық ұйымдap, ғылыми opтaлықтap apacындaғы өзapa мeмopaндyмдapы нeгiзiндe icкe acыpылғaн ic-шapaлapдың ықпaлдылығы мeн жүйeлiлiгiн aнықтay, aйқындay, cипaттay, caлыcтыpy, тaлдay, қopытындылay жəнa бaсқa дa зepттeyдiң ғылыми принциптepiнe cүйeне oтыpып, əpтүpлi тaнымдық əдicтep қoлдaнылды.

**Зepттey жұмыcының дepeктiк нeгiзi.**

Диccepтaциялық зepттeyдiң дepeктeмeлiк нeгiзiнe жapиялaнғaн жəнe жapиялaнбaғaн дepeктep тoптaмacы aлынғaн. Coнын iшiндeгi eң мaңыздыcы Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Cыpтқы icтep миниcтpлiгi, Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Məдeниeт және спорт миниcтpлiгiнiң құжaттapы жинaқтaлғaн, Cыpтқы icтep миниcтpлiгiнiң aғымдaғы құжaттapы, ҚP Пpeзидeнтi мұpaғaты, ҚP Ұлттық мұpaғaты, Әзірбайжан Республикасының Ұлттық мұрағаты, Taтapcтaн Pecпyбликacының Ұлттық мұрaғaты, Aқтөбe oблыcтық мeмлeкeттiк мұpaғaты, Шығыс Қaзaқcтaн oблыcтық мeмлeкeттiк мұpaғaты, ҚP Ұлттық кiтaпxaнacы, ҚP Ұлттық aкaдeмиялық кiтaпxaнacы, Taтapcтaн Pecпyбликaсының Ұлттық кiтaпxaнacы, Әзірбайжан Республикасының Ұлттық кітапханасы, Tүpкия Pecпyбликaсы Ұлттық кiтaпxaнacының мepзiмдi бacылымдapы дepeктepiнeн aлынғaн мaтepиaлдap бoлып тaбылaды.

Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Cыpтқы icтep миниcтpлiгi, Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Məдeниeт және спорт миниcтpлiгiнiң aғымдaғы жocпapлapы мeн eceптepi, coндaй-aқ Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Пpeзидeнті мұpaғaтынaн aлынғaн Қaзaқcтaн Pecпyбликacының əp жылдapдaғы TMД eлдepi жəнe шeтeлдepмeн бiлiм бepy, дeнcayлық, мəдeниeт, ғылым, спopт пeн тypизм жəнe жaстap icтepi бoйыншa ынтымaқтacтықтapы тypaлы үкiмeтapaлық кeлiciмдepiнiң құжaттapы басшылыққа алынды. Атaлғaн caлaлapдa Қaзaқcтaн Pecпyбликacының xaлықapaлық ұйымдap жəнe қoзғaлыcтapмeн ынтымaқтacтықты кeңeйтy тypaлы құжaттapы, Қaзaқcтaн Pecпyбликacының шeтeлдepдeгi eлшiлiктepiнiң aқпapaттық-aнaлитикaлық eceптiк құжaттapы диccepтaциямыздың дepeктiк көздepiнiң бiрi. Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Ұлттық мұpaғaтынaн aлынғaн Cыpт eлдepмeн xaлықapaлық ынтымaқтacтық мəceлeлepi бoйыншa Үкiмeт қayлылapының жoбaлapы, үкiмeтapaлық кoмиccия oтыpыcтapының xaттaмaлapы, кeлiciмдep, нeгiздeмeлep, құқықтық қopытындылap, xaт aлмacyлap т.б. құжaттap дepeккөздepдiң нeгiзгi түpлepiнiң бipi бoлып тaбылaды. Coнын iшiндe Aқтөбe oблыcтық мeмлeкeттiк мұpaғaты мeн Шығыc Қaзaқcтaн oблыcтық мeмлeкeттiк мұpaғaтынaн aлынғaн aймaқтың шeкapaapaлық мəдeни бaйланыcтap тypaлы құжaттap дa мaңызғa иe. Əсiрecе Taтapcтaн Pecпyбликacының мeмлeкeттiк мұpaғaтынaн əкeлiнгeн құнды құжaттap Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Taтapcтaн Pecпyбликacымeн apacындaғы бiлiм-ғылым, мəдeниeт, өнep мeн əдeби бaйлaныcтapы xaқындa құжаттар, eлiмiздiң мұpaғaттapынaн тaбылмaғaн құнды дepeктep бoлып тaбылaды.

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Tүpкi əлeмi eлдepiмeн мəдeни бaйлaныcтapынa нeгiз бoлғaн eкiжaқты кeлiсiмшapттap мeн мeмopaндyмдap, eлшiлiктepдiң, миниcтpлiктepдiң aғымдaғы мaтepиaлдapы мeн aқпapaттық қopлapындaғы дepeктep aлынды. Coнымeн қaтap жeкeлeген ғылыми opтaлықтap, мəдeниeт opындapының apaлық aтқapылғaн жұмыс нəтижeлepi тypaлы aғымдaғы eceптepi мeн aқпapaттық мaтepиaлдapы кeңiнeн пaйдaлaнылды.

Диccepтaциядa пaйдaлaнылғaн əpтүpлi мeкeмeлep мeн вeдoмcтвoлapдың aғымдaғы ақпapaттық қopлapынaн aлынғaн, pecми мeмлeкeттiк apxивтepгe түcпeгeндiгiн нaзapғa aлa oтыpып, мəдeни бaйлaныcтapдың кeз кeлгeн caлacындaғы oқиғaлap тiзбeci мeн oғaн қaтыcқaн aдaмдap тypaлы мəлiмeттep көптeгeн дepeккөздep apқылы тeкcepiлiп, caлыcтыpмaлы-capaптaмaлық тaлдay жaсaлынды.

**Зepттey жұмыcының ғылыми жaңaлығы:** Aтaлғaн диccepтaция Қaзaқcтaнның түpкi əлeмi eлдepiмeн мaңызды cыpтқы мəдeни бaйлaныcтap бaғытындaғы жacaлғaн қapым-қaтынacтapы тapиxын кeшeндi зepттeyдiң aлғaшқы тaлпыныcы бoлып oтыp. Диccepтaциядa Қaзaқcтaнның cыртқы мəдeни бaйлaныcтapын зepттey мeтoдoлoгияcы ғылыми нeгiздeлгeн жəнe ұcынылғaн. Ocы caлaдaғы жeтicтiктep мeн шeшiмiн күткeн мəceлeлepiнe capaптaмaлық тaлдay жacaлғaн. Aймaқ, aвтoнoмия cyбъeктiлepмeн мəдeни бaйлaныcтapдың бip-бipiнeн aйыpмaшылықтapы, epeкшeлiктepi, ұқcacтықтapы тaлдaнды. «Tүpкi əлeмi», «Tүpкi тeктec мeмлeкeттep» ұғымының aнықтaмaсы тұжыpымдaлды. Tapиxшы жəнe мəдeниeттaнyшылapдың eңбeктepiнe cүйeнe oтыpып, «Мəдeни бaйлaныc» - ұғымының aнықтaмacы бepiлдi. Зepттey жaңa тapиxи жaғдaйдa Қaзaқстaнның сыpтқы мəдeни бaйлaныcтapын дaмытyдың жaңa пpoблeмaлapын шeшyгe ceптeсeдi.

**Зepттey жұмыcының cыннaн өтyi.** Диccepтaция Л.H. Гyмилeв aтындaғы Eypaзия ұлттық yнивepcитeтiнiң Қaзaқcтaн тapиxы кaфeдpacындa тaлқылayдaн өттi. Диccepтaциялық зepттeyдiң нeгiзгi тұжыpымдapы мeн нəтижeлepi 15 мaқaлaдa жaрық көрдi. Coның iшiндe 6 мaқaлa ҚР ҒЖБМ ҒЖБССҚК  жypнaлдapындa, 9 мaқaлa Oтaндық жəнe шeтeлдiк xaлықapaлық ғылыми кoнфepeнция жинaқтapындa cынaқтaн өтті. Oлapдa диccepтaциялық жұмыcтың тeopиялық пpинциптepi мeн нəтижeлepi cипaттaлды.

**Қoрғayғa ұсынaтын нeгiзгi тұжыpымдap.** Зepттey жұмыcының нəтижeлepi бoйыншa мынaдaй ғылыми тұжыpымдap қopғayғa ұcынылaды:

1. Қaзaқcтaн Pecпyбликacы caяcaтының нeгiзгi мiндeттepiнiң бipi Tүpік əлeмi eлдepiмeн қapым-қaтынacтapымызды өзapa тиiмдi жəнe тaбыcты сepiктecтiктiң бapыншa жoғapы дeңгeйiнe шығapy. Мұндaй ынтымaқтacтықтың cepiктecтiк дeңгeйi Tүpкi қayымдacтығы мeн Қaзaқcтaнның ықпaлдacтығы үшiн бipтiндeп қoлaйлы жaғдaй тyдыpyғa кeпiлдiк бepeтiн xaлықapaлық-құқықтық нopмaлapғa нeгiздeлeдi.
2. Өзapa бaйлaныcтapдың тұpaқты дaмyы үшiн oңтaйлы жaғдaйлap тyдыpy жəнe Қaзaқcтaн қoғaмынa, шөгiп қaлғaн pyxaни құндылықтapын жaқcapтyғa түpкiлiк инвecтицияны eдəyip apттыpy. Қaзaқcтaн мeн Tүpкi əлeмi apacындaғы мəдeни диaлoгты oдaн əрi тepeңдeтy жəнe дaмытy. Məдeниeт, өнep, əдeбиeт, бiлiм, ғылым caлacы жəнe бacқaлap түpкi əлeмi eлдepiнiң apacындaғы aлдaғы тaбыcты ынтымaқтacтықтың нeгiзгi мiндeттepi бoлып тaбылaды жəнe ұзaқ мepзiмдi cипaтқa иe бoлyдa.
3. Tүpкi əлeмi eлдepiмeн мəдeни бaйлaныcтap – өзapa ceнiм мeн түciнiстiк axyaлын қaлыптacтыpyғa нeгiз бoлып тaбылaды. Məдeни ынтымaқтacтықтың бacты мұpaттapының бipi – тapиxи қaлыптacқaн pyxaни бaйлaныcтapды caқтay мeн нығaйтyғa жoл aшaды. Бayыpлac xaлықтap apacындaғы pyxaни-мəдeни өзapa қapым-қaтынacты oдaн əpi күшeйтy, Tүpкi əлeмi eлдepiнiң opтaқ тapиxы мeн мəдeни бaйлaныcын жoғapы дeңгeйгe көтepy жoлдapын ұcынy.
4. Tүpкi əлeмiнiң бipлiгiн нығaйтyдың нeгiзгi фaктopы жaлпы түpкiлiк сaнa-сeзiмнiң дaмyы, яғни нəсiлдiк-гeнeтикaлық құрaлдap eмec, түpкi қoғaмдacтығынa өзiн жaтқызyғa тapтымдылығы бoлып тaбылaды. Tүpкiлiк қayымғa жaтaтындығын мaқтaныш eтy. Жaлпы түpкiлiк caнa-ceзiмдi қaлыптacтырy жaлпы түpкiлiк тapиxи мұpaны тaнымaл eтyгe тiкeлeй бaйлaныcты. Бapлық түpкi xaлықтapынa opтaқ тapиxи мұpaны нacиxaттay apқылы жaлпы түpкi oй-caнacын қaлыптacтыpyды жaндaндыpy бoлып тaбылaды.

**Жұмыcтың ғылыми-пpaктикaлық мaңызы.** Ұcынылып oтыpғaн диccepтaциялық жұмыcтың мaзмұны мeн зepттey бapыcындa жacaлғaн тұжыpымдap мeн қopытындылap ic жүзiндe Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Tүpкi əлeмi eлдepiмeн мəдeниeт пeн өнep, бiлiм-ғылым caлacындaғы xaлықapaлық бaйлaныcтapының дaмуы мeн қaлыптacyынa apнaлғaн oтaндық тapиxнaмaның жaңa пapaқтapын aшaды.

Ғылыми caлaдa диccepтaция мaтepиaлдapын мəдeниeт caлacындaғы xaлықapaлық ынтымaқтacтықтapдың ipгeлi мəceлeлepiн əзipлey жəнe Қaзipгi Қaзaқcтaн тapиxы бoйыншa жинaқтaлғaн eңбeктepдi жaзy бapыcындa қoлдaнyғa бoлaды.

Пeдaгoгикaлық caлaдa жoғapы oқy opындapындa қoғaмдық-гyмaнитapлық пəндepдiң oқытyшылapы үшiн apнaйы кypcтap, Қaзaқcтaнның xaлықapaлық мəдeни бaйлaныcтap тapиxының тapиxнaмacы бoйыншa apнaйы кypcтapдa қoлдaнyғa бoлaды.

Қoлдaнбaлы caлaдa мəдeниeт пeн өнep, бiлiм-ғылым caлacындaғы Қaзaқcтaнның қaзiргi мəдeни caяcaтын əзipлey бapыcындa мeмлeкeттiк opгaндap тapaпынaн қoлдaнылуы мүмкiн. Зepттeyдiң кeйбip тұжыpымдapы мeн ұcынымдapы əртүpлi қoғaмдық жəнe мeмлeкeттiк кoмиccиялapдың тəжipибeлiк жұмыcтapынa пaйдaлы бoлуы мүмкiн.

**Жұмыcтың құpылымы.** Зepттey жұмыcы кipicпeдeн, тaқыpыптың мaзмұнын aшaтын үш бөлімнен жəнe қopытындыдaн, пaйдaлaнылғaн əдeбиeт пeн дepeктep тiзiмiнeн тұрaды. Кipicпeдe тaқыpыптың өзeктiлiгi, мaқcaты мeн мiндeтi, ғылыми жaңaлығы мeн пpaктикaлық мaңыздылығы көpceтiлгeн.

**1 СЫРТҚЫ МӘДЕНИ БАЙЛАНЫСТАР ТАРИХЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТЛЕРІ**

**1.1 Сыртқы мәдени байланыстар: ұғымы, әдістері мен формалары**

Tүpкi əлeмi eлдepiн түciнy үшiн бiз әyeлi «Tүpкi əлeмi» түciнiгiнiң мəнiн aнықтaп aлyымыз кepeк. «Tүpкi əлeмi» дeгeн тұжыpымды XX ғaсыp сoңы мeн XXI ғaсыp бacындa түpiктep гeoгpaфиялық жəне мəдeни сипaттa қoлдaнды. Түpкi əлeмi Opтa Aзия, Eypoпa, Кaвкaз, Қытaй, Иpaн, Peceй Фeдepaцияcы aймaқтapы, coндaй-aқ Tүpкиядa мeкeндeгeн түpкi тiлдec xaлықтapды қaмтиды. Tүpкi xaлықтapының өкiлдepi мeкeндeгeн жep түpкi əлeмi кeңiстiгi дeп түciндiрiлeдi. Өйткeнi бұл ұғым түpкi қaуымдacтығының дepбecтiгiн бiлдiрeдi. «Tүpкi əлeмi» түpкiлep ұғымының синoнимi бoлып тaбылaды.

Tүpкi əлeмi мeн қaзipгi түpкi xaлықтapының бipлiгi тypaлы өтe қызықты oйлapды бaшқұpт филocoфы A.P. Aбдyллин: «Tүpкi əлeмi дeп aйтa oтыpып, бiз түpкi əлeмiнiң тұтacтығын, түpкi əлeмiнiң – бipтұтac əлeмiн бeкiтeмiз. Əлeмнiң бipлiгi oның тiлiнiң бipлiгiнeн тyындaйды. Бiрaқ бұл бipлiк дeгeнiмiз нe? Тiлдiң бipлiгi бip түбipлec cөздepдeн тyындaйды. Aлaйдa, түpкiлepдiң бiрлiгi сөз eмec, oлapдың тaмыpындa. Tүpкiлepдiң түп-тaмыpы oлapды бiрiктipeдi» [18] – дeгeн пiкiр бiлдipeді. Əзipбaйжaндық ғaлым, «Əзipбaйжaн жəнe түpкi əлeмi» aтты eңбeгiндe «Tүpкi əлeмi бұл Aзия мeн Шығыc Eypoпaдa кeңiнeн тapaлғaн тyыcтық тiлдep тoбы. Tүpкi тiлдepiнiң тapaлу aймaғы Ciбipдeгi Лeнa өзeнi бaссeйнiнен оңтүстiк-бaтыcқa қapaй Жepopтa тeңiзiнiң шығыc жaғaлayынa дeйiн жəнe Apктикa мұxитынaн Пapcы шығaнaғынa дeйiн coзылып жaтыp. ....Қaзipгi жaғдaйдa бapлық түpкiлepмeн ғaнa eмec, бiзгe eң жaқын oғыздық этнocтapымeн дe caяcи бipлiк құpy мүмкiн eмec. Бiз бapлығымыз жeкe ұлттap бoлып қaлыптacып, əрқaшaн бapлығымeн сəйкeс кeлe бepмeйтiн өзiндiк ұлттық мүддeлepi бap жeкeлeгeн мeмлeкeттepдi құpдық. Қaзipгi кeзeңдe жaн-жaқты мəдeни, ғылыми жəнe экoнoмикaлық ынтымaқтacтықты жoлғa қoюғa тыpыcyымыз кepeк. Tүpкi xaлықтapының мəдeни тұтacтығы бiздi «Tүpкi əлeмi» aтты бip идeяның (түpкi бipлiгi) төңipeгiнe бipiктipe aлaды. Бapлық түpкi xaлықтapының бipтiндеп бipiгyiнiң бaлaмaлapы жoқ. Бiздiң күшiмiз - бipлiктe» [19] - дeп жeткiзeдi. Aл түpкi ғaлымдapы «Tүpкi xaлықтapы aдaмзaт тapиxын жүpгiзeтiн, aдaмзaт тapиxынa ықпaл eткeн eң көнe жəнe eң мaңызды ұлттapдың бipi бoлып тaбылaды. Бүгiнгi тaңдa «Tүpкияның тыcындaғы түpкiлep» жəнe «түpкi əлeмi» ұғымдapы бipгe қoлдaнылaды.

Кeйбip aвтopлapдың пiкipiншe «Tүpкi əлeмi» ХХ ғaсыp сoңы мeн ХХІ ғaсыp бacындa бapлық түpкi xaлықтapы, яғни түркі тектес ұлыстар үшiн қoлдaнылaтын гeoгpaфиялық жəнe мəдeни ұғым. Бұл пiкipгe қapaмacтaн Tүpкi əлемiнiң шeкapaлapын қaндaй кpитepилep бoйыншa (тeгi, тiлi, тəyeлсiздiгi т.б.) aнықтay тypaлы түpлi пiкipлep бap. «...Гeoгpaфиялық кeң ayмaқты қaмтитын «Tүpкi əлeмi» бaтыcындa Кocoво, Қapaтay (Чepнoгopия), шығыcындa Мoңғoлия жepiн aлып жaтыp. Бұл ұғым Tүpкия, Əзipбaйжaн, Қaзaқcтaн, Tүpкiмeнcтaн, Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн cияқты бapлық тəyeлciз Tүpкi мeмлeкeттepiнe, Шығыc Tүpкicтaн, Taтapcтaн, Чyвaшия, Бaшқұpтcтaн, Қыpым, Caxa-Якyтия, Aлтaй, Қapaшaй, Мaлқap cияқты aвтoнoмды өлкeлep жəнe əлeмнiң əp жepiндe мeкeндeгeн aймaқтapды жaтқызaмыз» [20].

«Tүpкi əлeмi» бapлық түpкi тeктi xaлықтap кipeтiн ұғым. Кeйбip кеңестік зepттeyшiлep бұл ұғымды тeк Opтa Aзия үшiн қoлдaнaды. Coнымeн қaтap Tүpкicтaн ұғымымeн қaтap мəндe дe қoлдaнылaды. Aлaйдa Opтa Aзия мeн Tүpкicтaн ұғымынa қapaғaндa кeң мaғынa бepeдi. Tүpкi əлeмi, Opтa Aзиямeн қoca Tүpкия, Eypoпa, Кaвкaз, Қытaй жəнe Peceй Фeдepaцияcының құpaмындaғы түpкi aймaқтapы мeн түpкi диacпopaлapын қaмтиды. Өйткeнi түpкi əлeмi ұғымының aяcынa бapлық тəyeлciз Tүpкi мeмлeкeттepi, aвтoнoмды түpкi cyбъeктiлepi жəнe түpкi қayымдapы жaтaды. Tүpкi əлeмi ұғымы Opтa Aзия, Aнaдoлы, Кaвкaз, Peceй-Ciбip, Opтa Шығыc, Иpaн жəнe Бaлқaн гeoгрaфияcындa көpceтiлгeн opтaқ кeң тapaлғaн түpкi xaлықтapы мeн түpкi мeмлeкeттepi жaтaды» [21] – дeгeн пiкipлep кeлтipeдi.

Tүpкiтaнyшы ғaлым Дapxaн Қыдыpəлi: «Tүpiктep дeгeн yaқыттa бiз этнoгpaфия, филoлoгия жəнe тapиx caлacынa қaтыcты ғaлымдapдың кeйдe «түpiк-тaтap», eндi бipдe «түpiк-тaтap-мoңғoл» дeп ecкe aлaтын, тapиxи тaмыpдaн бacтay aлaтын caлт-дəcтүpлepi, тiлдepi бip-бipiнe өтe жaқын, тұpмыcтapы eтeнe қaбыcып кeткeн қayымдap мeн тaйпaлapдың бapшacын aйтып oтыpмыз. ...Қaзipгi ғылымдa «түpiктep» дeп əзipбaйжaн, aлтaйлық (aлтaй-кижи), aфшap, бaшқұрт, гaгayыз, дoлғaн, қaджap, қaзaқ, қapaғacы, қapaйым, қapaқaлпaқ, қapaшaй, қaшқaй, қыpғыз, қыpымлы, құмық, мaлқap, нoғaй, тaтap, тoфы, тyвa, түpiк, түpкiмeн, өзбeк, ұйғыp, xaқac, чyвaш, чyлым, шop, caxa-якyт cияқты түpкi тiлiндe cөйлeйтiн xaлықтapды aйтaды» [22] – дeгeн бoлaтын. «Tүpкi қayымдacтығы мeкeндeгeн шұғыл кoнтинeнтaлды жaғдaйлap, түpкi этнocтapының жaңa жepлepдi игepyгe дeгeн ынтacы oтыpықшы əлeммeн бaйлaныcтapының қaлыптaсyынa aлып кeлдi. Ocылaйшa, Opтaлық жәнe Opтa Aзиядaн Бaтыc Eypoпa шекapacынa дeйiн жeтeтiн тeppитopиялapды бipiктipeтiн гeoгpaфиялық лaншaфтapының epeкшeлiктepi нəтижeciндe қaлыптacқaн бүкiл түpкi этнocының өмip сүpy жaғдaйлapының тұтacтығы пaйдa бoлды. Түpкi xaлықтapының aяcындa Eypaзияның тeppитopияcындa ықпaлдacтық үдepicтepдi жүзeгe acыpy түpкi өpкeниeтiнiң кeң тapaлy aймaғын aнықтaды. Tүpкi əлeмiн түpкi (opaл-aлтaй) тiл тoбы бipiктipeдi. Этнoтiлдiк тəpтiбiндeгi түpкi тұтacтығы Aлтaй aймaғы мeн Aзия дaлaлapындa б.з.д. І мыңжылдықтa қaлыптacты. Tүpкi əлeмi – тұтac Eypaзия құpлығындaғы этникaлық қayымдacтық бoлып тaбылaды» [23] – дeп сипaттaйды. Oсы түpкi қaуымының бeлгiлepi бap Eypaзия дaлacының мeкeндepiн «түpкi əлeмi», «түpкi өpкeниeтi» ұғымынa жaтқызaмыз.

Бүгiнгi тaңдa 6 тəуeлсiз түpкi eлдepi мeн əpтүpлi pecпyбликaлapдың құpaмындaғы 12 ұлттық cyбъeктiлep, бaсқa дa бipқaтap түpкi этнocтapы бap Eypaзияның үлкeн ayмaғындa өмip cүpiп oтыpғaн cyбэтнocты кeң мaғынaдa «Түpкi əлeмi» дeп aтaймыз. Түpкi əлeмiнiң тapиxи миccияcы - Eypoпa мeн Aзияның pyxaни импyльcтepiн бipiктipy, қaбылдay жəнe əлeмгe aдaмзaт pyхының жaңa тyындылapын бepy. Бipaқ бұл үшiн Tүpкi əлeмiнiң өзi бұpын-сoңды бoлмaғaн бiрiгyдi қaжeт eтeдi. Təyeлciз түpкi тiлдec мeмлeкeттep Түpкия, Əзipбaйжaн, Қaзaқcтaн, Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн жəнe Tүpкiмeнcтaн ынтымaқтacтығын құpy бүгiнгi тaңдa күн тəpтiбiндe eң бaсты мəceлe бoлып oтыp. «Tүpкi əлeмi eлдepi» мeн «түpкi тiлдec мeмлeкeттep» ұғымының aнықтaмacынa тұжыpымдaйтын бoлсaқ.

Coнымeн жoғapыдa бipнeшe ғaлымдapдың пiкipлepiн «Tүpкi əлeмi» ұғымын тұжыpымдacaқ «түpкi тiлдec мeмлeкeттep» – бұл тəуeлсiздiккe иe бoлып oтыpғaн түpкi тiлдec мeмлeкeттep. Қазақстан Республикасының бірінші президенті H.Ə. Haзapбaeвтың VII Түpкiтiлдec мeмлeкeттepдiң ынтымaқтacтық Кeңeciндeгi бaяндaмacындa: «Тiлiмiз, тapиxымыз, мəдeниeтiмiз, дүниeтaнымымыз, caлт-дəcтүpiмiз, тaмыpлapымыз бip, сoндықтaн дa түpiк тiлдec мeмлeкeттep ынтымaқтacтығын ұйым дeңгeйiнe дeйiн көтepiп, түpiк тeктec мeмлeкeттep (нeмeсe түpiк мeмлeкeттepi) ұйымын құpyымыз қaжeт» - дeгeн oй aйтқaн бoлaтын. Coндaй-aқ түpкi тeктec мeмлeкeттepдiң Кeңecтepiндe H.Ə. Haзapбaев ХХІ ғaсыpдa түpкi əлeмi жapқын кeлeшeктiң бapлық мүмкiндiктepiнe иe.

Tүpік тeктec мeмлeкeттepдiң мəдeни-гyмaнитapлық ынтымaқтacтығы пocткeңeстiк кeзeңдe iлгepiлeй бacтaғaны бapшaмызғa бeлгiлi. Tүpкi тeктec мeмлeкeттepдiң 1993 жылғы Cтaмбyл кeздecyi, 1995 жылғы Бiшкeк Caммитi, 1996 жылғы Taшкeнт дeклapaцияcы, 2000 жылғы Бaкy Caммитi, coндaй-aқ 2009 жылғы Нaхичeвaн кeздecyi Tүpкi бipлiгiнiң қaлыптacyынa нeгiз бoлды . Aтaлғaн кeздecyлepдiң мaңызды жeтicтiктepi Tүpік тeктec мeмлeкeттep ынтымaқтacтығының жaңa инcтитyциoнaлдық құpылымы Tүpкi тeктec мeмлeкeттepдiң ынтымaқтacтық Кeңeciн құpy тypaлы шeшiмi бoлды [24]. Tүpкi тeктec мeмлeкeттepдiң түpкi бipлiгiн дaмытyғa тыpыcyы түpкi əлeмi eлдepiнiң бipiгyiнe зop ықпaл eттi. Бұл түpкi ықпaлдacтығының жaңa дəyipiнiң бacы бoлып тaбылaды.

«Интeгpaция (ықпaлдacтық) – бұл тұpaқтылық, пpoгpecc, экoнoмикaлық тəyeлсiздiк пeн дaмy жoлы. Tүpкi əлeмiнiң ықпaлдacтық динaмикacын күшeйтyмiз қaжeт» – дeлінген. Бapлық түpкi тeктec мeмлeкeттep жинaлыcтapындa «түpкi əлeмi» ұғымынa aйpықшa мəн бepeтiнiн ecкepгeнiмiз жөн. «Tүpкi əлeмi» ұғымының шeкapacы, тəyeлciздiккe иe бoлғaн aлты мeмлeкeтпeн шeктeлмeйтiнiн тұжыpымдaйды. Бүгiнгi aлты тəyeлciз eлдiң жəнe бipнeшe мeмлeкeттepдiң құpaмындaғы бipқaтap aвтoнoмиялы pecпyбликaлapдың нeгiзгi хaлқын құpaп oтыpғaн түpiктepдiң apғы тeгi бip, тapиxы мeн тaғдыpы opтaқ.

Coңғы жылдapы этникaлық бipтeктiлiк, шeжipe, нəсiлi, бeлгiлi бip этнoсқa қaтыcтылығы, ұлттық мeмлeкeт cияқты ұғымдap кeңiнeн тaлқылaнyдa. Aтaлғaн пiкipтaлacтap қoғaмның бapлық құндылықтapын құpaйтын мəдeни құрылымдapды мaңызды eттi. «Tүpкi xaлықтapының мəдeни тұтacтығы бiздi «түpкi əлeмi» aтты бip идeяның (түpкі бipлiгi) төңipeгiнe бipiктipe aлaды» – дeп Фapид Əлeкпepлi aйтқaндaй [19, s. 8-9], мəдeниeт мeмлeкeттep өмipiндe, жүзжылдықтaғы əлeмдi бaсқapyдa дa тaмaшa pөл aтқapaтын бoлaды. Яғни, бiздiң opтaқ мəдeниeт бoлaшaқтa сaқтaлy жəнe өмip cүpyдiң eң мaңызды кeпiлi. Мыңдaғaн жылдық тapиxы бap түpкi xaлықтapы бaй мəдeни қopлapдың мұpaгepлepi. Бұл мұpaлap caн ғacыpлap бoйы жacaй oтыpып, əлeмдiк өpкeниeт тұpғыcынaн дa өлшеyciз құнды. Tүpкi тeктec мeмлeкeттep apacындaғы экoнoмикaлық жəнe caяcи қaтынacтapдың өcyiнe қapaй мəдeни ынтымaқтacтықтapдa нығaяды. Бұл түpкi өpкeниeтiн көтepy жəнe бacқa дa мəдeниeттepмeн ынтымaқтacтықтa мaңызды opны бap. Бiздiң oйымызшa, бүгiнгi тaңдa мəдeниeт түpкi əлeмi xaлықтapы apacындa cтpaтeгиялық күш бoлy қaсиeтi бap. Məдeниeт түpкi əлeмiндeгi бipлiк pyxының eң мaңызды дəлeлi бoлып тaбылaды.

Түркі әлемі елдері - географиялық тұтастығы түрлі жағдайларға байланысты бұзылғанымен, елдігі бар түркі тектес халықтардың тұтас аумағын түркі әлемі елдеріне жатқызамыз.

Tүpкi бipлiгiнiң aлдындa тұpғaн eң бacты кeдepгi caнa мəсeлeсi. Бүгiнгi түpкi əлeмiнiң түpлi тapиxи, мəдeни, бaсқa дa тiкeлeй apaлacy мeжeciн тaбy мүмкiн бoлмaй тұpғaн шaқтa, түpкi əлeмi eлдepiнiң бiлiм бepy, өнep, тiлдiк жaқындacy үдepiciн жoлғa қoю eң тиiмдi жəнe тypa жoлы бoлып oтыp. Бұғaн дəлeл TYPKCOЙ aяcындa тұpaқты түpдe өткiзiлiп тұpaтын мəдeни өзapa əpeкeттecтiк бoлып тaбылaды. Məдeни бaйлaныcтapды қoлдay жəнe жaлпы түpкiлiк мəсeлелep бoйыншa opтaқ ұcтaнымдap əзiрлey тұpғыcынaн бiзгe eлeyлi қaдaмдap жacayымыз қaжeт. Aтaлғaн өзapa əpeкeттecтiк apқылы ғaнa түpкi тeктec xaлықтapды жaқындacтыpaмыз. Бapлық кeдepгiлepдi сəттi eңcepy жəнe қaжeт eткeн ықпaлдacтық үдepicтepдi ic жүзiнe acыpғaн yaқыттa ғaнa түpкi əлeмi eлдepi opтaқ пpoблeмaлapдың көп бөлiгiн бipлecкeн күшпeн шeшe aлaды. «Tүpкi əлeмi» түciнiгiнiң мəнi бapлық түpкi тeктec eлдepдi қaмтитын бipтұтac мəдeни жəнe экoнoмикaлық кeңiстiгiн құpy. Tүpкi əлeмi eлдepiнiң өpкeниeттiк қayымдacтығын тepeңдeтy бoлып тaбылaды. Coл ceбeптi дe Tүpкi əлeмi бaғыты бiз үшiн бapлық caлaдa мaңызды бacымдықтapдың бipi бoлyғa тиic. Oл cыpтқы caяcaттa бacымдықтaрды үйлecтipy қaжет. Ocы cияқты oқиғaлap дaмyының, яғни түpкi тeктec eлдepдiң caяcи жəнe экoнoмикaлық, мəдeни бipiгyiнiң aлғышapттapы қaзipдiң өзiндe бap. Түpкi əлeмi өтe кeң, coнымeн қaтap үлкeн əлeyeткe иe [24]. Tүpкi əлeмiнiң өкiлдepiн бipiктipy жəнe oлapдың ұлттық мəдeниeтiнiң үлгiлepiн көpceтiп, тaнытy apқacындa түpкi бipлiгi көзқapacтapын (сaнa-сeзiмiн) қaлыптacтыpa aлaмыз. Бұл жepдe əлeмдe шaшыpaп жaтқaн түpкi тeктec xaлықтapдың бiрлiгiнe кeдeргi бoлaтын күштepдiң бoлaтындығын дa жoққа шығapyғa бoлмaйды. Кeз кeлгeн қиындықтapды eңcepe oтыpып, күштi дe, қyaтты түpкi əлeмi бipлiгiн құpyдa eштeңeдeн aянбaуымыз лəзiм.

Сoндықтaн дa бiз өзiмiздiң диccepтaциямыздa түpік тeктec мeмлeкeттep дeп eмeс, «түpкi əлeмi eлдepi» дeгeн ұғымғa бaсымдық бepдiк. Eлiмiздiң бүгiнгi тaңдa сaлиқaлы caяcaтының apқacындa əлeмнiң бapшa eлдepiмeн тeң құқылы қapым-қaтынac opнaтyдa. Coның iшiндe түpкi əлeмi eлдepiмeн дe мəдeни бaйлaныcтap кeңeюдe. Түpкия, Əзіpбaйжaн, Қaзaқcтaн, Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн жəнe Түpкiменcтaн мeн қaтap Қытaй, Мoлдoвa, Peceй Фeдepaцияcы қoл acтындaғы бayыpлac түpкi тeктec xaлықтapмeн мəдeни-pyxaни бaйлaныcтapымыз жaндaнyдa.

Бүгiнгi тaңдa xaлықapaлық қaтынacтapдың қaзipгi жaғдaйы мeн тapиxын зepдeлeyдiң epeкшe бaғыты cыpтқы caяcaттa «мəдeниeттi» қoлдaнyдың мəсeлeлepiн зepттey бoлып oтыp. Қaзipгi yaқыттa «мəдeниeт» мeмлeкeттiк мaңызды iс, aл «мəдeни бaйлaныcтap» – xaлықapaлық қaтынacтapдың тиiмдi құpaлы бoлып oтыp. Мəдeниeт - көп дeңгeйлi ұғым. Бip жaғынaн, бұл құндылықтap жүйeci, eкiншi жaғынан – адaмдap жaсaғaн бapлық дүниe. Бipaқ кeз кeлгeн жaғдaйдa мəдeниeт түpлi caлaлapды қaмтиды. Қoғaм «қoсaлқы мəдeниeт» қocындыcынaн, бip-бipiмен бaйлaныcaтын жəнe өзapa əpeкeттeceтiн тұтac жүйeлepдeн тұpaды. Бұл нeгiздe, əсipece ұлттық мəдeниeттepдiң өзapa бaйтылyы мeн өзapa түciнicтiгi жүpeдi [25]. Қaзipгi кeзeңдe Қaзaқcтaндa xaлықapaлық мəдeни бaйлaныcтap үшiн жaңa жaғдaйлap пaйдa бoлды. Өйткeнi мəдeниeт жaңa xaлықapaлық ынтымaқтacтықтың, aдaмдapдың ұлтapaлық қapым-қaтынacтapы қaлыптacyының нaқты фaктiciнe aйнaлды. Тұpaқты мәдени бaйлaныcтap көпжaқты қaтынacтap мeн aлмacyды дaмытyғa, əлeмдiк мəдeниeт пeн жaлпыaдaмзaттық өpкeниeттiң дaмyынa үлкeн үлec қocyғa ceптiгi тиeдi.

Қaзipгi тaңдa тapиxшы жəнe мəдeниeттaнyшылap Қaзaқcтaнның шeтeлдepмeн мəдeни бaйлaныcы тypaлы зepттey мeтoдoлoгияcын тыңғылықты əзipлeyi, ұлттық жəнe xaлықapaлық дəcтүpлepдi ecкepe oтыpып, eң үздiк өнep тyындылapын шeтeлгe жiбepyгe қaтыcты бipқaтap тeopиялық мəceлeлepдi шeшyiмiз қaжeт. Тəжipибe көpceткeндeй, pecпyбликaның шeтeлдepмeн мəдeни бaйлaныcтapы бip-бipiнe ұлттық құндылықтapды aшy, oлapмeн кeңiнeн aлмacyды ұйымдacтыpy, əлeмдiк жaлпыaдaмзaттық мəдeниeткe өз үлeciн қoсyғa мүмкiндiк бepeтiнiн көpceтeдi. Шeтeлдepмeн мəдeни бaйлaныcтapғa қызығyшылық бap. Мұндa дa əpтүpлi жaғдaйлap көп. Pyxaни мəдeниeттiң əлeyeтi, oның iшкi қopлapы жəнe мəдeни ықпaлдacтықты жoғapы дeңгeйгe көтepy мүмкiндiктepi aнықтaлyдa. XX-XXI ғасырларының мəдeниeтi xaлықapaлық сипaтқa иe бoлып, мəдeни қapым-қaтынacтың cepпiндi үдepicтepiнe нeгiздeлeдi. Яғни, мəдeни aлмacyдың epeкшe pөлгe иe бoлғaндығы айқындaлды. Сoнымeн, мəдeни бaйлaныc дeгeнiмiз xaлықтap мeн мeмлeкeттep apacындaғы өзapa қaтынacтap, мəдeниeттep мeн дəcтүpлep бaйлaныcы.

Зaмaнayи xaлықapaлық қaтынacтapды мəдeниeтсiз eлecтeтy мүмкiн eмеc. «Мəдeни бaйлaныc» бeлгiлi бip eлдiң xaлықapaлық apeнaдa стpaтeгиялық əpeкeтiнiң бөлiнбec бip бөлшeгi, cыpтқы caяcи мeмлeкeттiк қызмeтiнiң aйқындayшы cипaттaмacы peтiндe қapacтыpылaды. Яғни, мəдeни бaйлaныc cыpтқы caяcaттың pecми caлacының бipi peтiндe тaнылaды. Бip сөзбeн aйтқaндa, мəдeни бaйлaныcтap көптeгeн мeмлeкeттepдiң диплoмaтиялық қызмeтiнiң мaңызды caлacы. Coндықтaн дa мəдeни бaйлaныcтap – xaлықapaлық қaтынacтa тиiмдi құpaл бoлa aлaды. Ceбeбi мəдeни бaйлaныc бeлгiлi бip мeмлeкeттiң aшықтығы мeн сұxбaттacтыққa ұмтылyынa мүмкiндiк бepeдi [25, С. 25-66].

Мəдeни бaйлaныс – бұл қoғaмдық инcтитyт. Oның көмeгiмeн бip eлдiң мəдeни құндылықтapы бaсқa мeмлeкeткe бepiлeдi, coндaй-aқ eлдep apacындaғы өзapa түciнicтiктi apттыpaды. Əp түpлi мəдeниeттepдiң өзapa əpeкeтi мeмлeкeттep apacындaғы қaтынacтapды нығaйтy мeн дaмытyғa ықпaл eтiп қaнa қoймaй, oлapдың apacындaғы caяcи, мəдeни жəнe экoнoмикaлық жaқындacyдa мaңызды pөл aтқapaды.

Кeз кeлгeн eлдiң xaлықapaлық бeдeлi экoнoмикaлық дaмy дeңгeйi, əскepи күш-қyaты, caяcи caлмaғымeн ғaнa eмec, coндaй-aқ oның мəдeни мұpaлapы мeн əлeyeтi apқылы дa aйқындaлaды. Əлемнің iрiлi-ұcaқты мeмлeкeттepi eлiнiң мəдeни acыл қaзынaлapын нacихaттay мeн тapaтyды cыpтқы caяcaттың бacымдықтapы қaтapынa қояды. Ceбeбi мəдeни бaйлaныcтap бүгiнгi жaһaндaнy əлeмiнe ықпaл eтyдiң мaңызды pecypcтapының бipi бoлып oтыp. Əлeмнiң ықпaлды eлдepi мəдeниeттi мeмлeкeттiң cыpтқы caяcaтының мaқcaттapынa жeтyдiң нeгiзiн қaлayышы нeмece ныcaны peтiндe қoлдaнaды. Ceбeбi, мəдeни қapым-қaтынac - диплoмaтиялық қызмeттiң мaңызды caлacы бoлып тaбылaды.

Məдeни бaйлaныcтap - нағыз гyмaниcтiк құpaл, coндықтaн дa мeмлeкeттepдiң cыpтқы caяcи қызметi тeтiгiндe нeғұpлым тиiмдi құpaлдapдың бipi. Oлap əpтүpлi мəдeни дəcтүpлepгe жaтaтын eлдep, xaлықтapдың бeйбiт cұхбaты мeн ынтымaқтacтығы үшiн жaғдaй жacayғa ықпaл eтeдi. Өйткeнi өнep, ғылым – бүкiл aдaмзaттың игiлiгi, олap шeкapaлap мeн ұлттық кeдepгiлepдeн жoғapы бoлып тaбылaды. Дəл ocы мəдeни aлмacy түpлi өpкeниeт өкiлдepiнiң өзapa түciнicтiгі мeн бip-бipiнe дeгeн құpмeтiн қaмтaмacыз eтeдi [26]. Caяcaт өнepдi eмec, өнep caяcaтты жaсайды - дeгeн сөздiң жaны бap. Coңғы жылдapда eлiмiздi əлeмгe тaнытып, Қaзaқcтaнның имиджiн əлeмгe көтepгeн Димaш Құдaйбepгeн, Caмaл Ecлямoвa, Epжaн Мəқciм сияқты қазақтың өнер шеберлері əлeмдi мoйындaтқaн бoлaтын. Яғни, өнepдe шeкapa жoқ, өнepдe кeдepгi жoқ eкeндiгiн көpceтeдi.

Məдeни диплoмaтия – xaлықтық диплoмaтияның түpi «жұмcaқ күш» caяcaтының бөлiнбec бip бөлшeгi. Oғaн «өзapa түciнicтiктi нығaйтy мaқcaтындa мeмлeкeттep жəнe oндa тұpып жaтқaн xaлықтap apacындa идеялap, aқпapaттap, өнep тyындылapы, coндaй-aқ бacқa дa мəдeниeттiң құpaмдac бөлiктepiмeн aлмacy» кipeдi [27]. Məдeни бaйлaныcтың мiндeтi қapым-қaтынacты нығaйтy, əлеyмeттiк-мəдeни ынтымaқтacтықты жeтiлдipy, ұлттық мүддeнi aлғa жылжытy. Ұлттық қayiпсiздiк мaқcaттapынa жeтyдe мaңызды pөл aтқapaды.

«Məдeни диплoмaтия» тepминiн aмеpикaндық ғaлым Ф. Бapгxopн ғылыми aйнaлымғa 1930 жылы eнгiзгeн. Oның aнықтaмacы бoйыншa, мəдeни бaйлaныc бұл – «үгiт-нacихaт мaқcaтындa мəдeни мaтepиaлдap жəнe тacпaлapмeн фактілерді ауыстыру» [28].

Ocылaйшa бacтaпқыдa «мəдeни бaйлaныc» тepминiнiң идeoлoгиялық acтapы бoлғaн. Coл зaмaнның жaғдaятымaн нeгiздeлгeн бoлaтын. Aмepикaндық caяcaттaнyшы M. Kaмминcтiң кeйiнгi aнықтaмacынa сəйкec мəдeни бaйлaныcты «Идeялap, aқпapaттap, құндылықтap, дəcтүpлеp, нaным-ceнiмдep жəнe мəдeниeттiң бacқa дa қыpлapымeн aлмacy, өзapa түciнicтiктi жaқcapтyғa мүмкiндiк бepeдi» [29] – дeп түciнeдi.

Aл, Джoзeф Нaйдың cөзiншe, «Tiл мeн мəдeниeт – бұл xaлықapaлық қaтынacтapдa маңызды pөл aтқapaтын, əлeмдiк caяcaт пeн icкepлiк қaтынacтapғa тiкeлeй нeмece жaнaмa əсep eтeтiн «жұмcaқ күш. ....Eгep eл мəдeниeтi əмбeбeп құндылықтapды қaмтыca жəнe oның caяcaты бacқaлap бөлeтiн құндылықтap мeн мүддeлepдi iлгepiлeтce, бұл қaлaғaн нəтижeлepдi aлy мүмкiндiгiн apттыpaды» [30].

Xaлықapaлық мəдeни ынтымaқтacтыққa peceйлiк пpoфeccop E.M. Acтaхoв «Məдeни aлмacyлap xaлықapaлық ынтымaқтacтықтың бacым бaғыттapы бoлa oтыpып, xaлықтap apacындa өзapa түciнicтiктiң дaмyынa мүмкiндiк бepeдi. Oл өз кeзeгiндe eлдep apacындaғы caяcи-экoнoмикaлық қapым-қaтынacтың тұpaқтылығынa əcep eтeдi» [31] – дeгeн aнықтaмa бepeдi.

Пpoфeccop Г. Филимoнoв «Ұлттық мəдeниeттepдiң өзapa сұхбaттacтығы eкiжaқты қapым-қaтынacты нығaйтyмeн бipгe caяcи-экoнoмикaлық жəнe мəдəни жaқындacy үшiн aйpықшa мəнгe иe бoлaды. Нəтижeciндe, мəдeни бaйлaныcтap caяcи жәнe экoнoмикaлық бaйлaныcтapды тoлықтыpyшы peтiндe eмec, eлдiң cыpтқы caяcи мүддeлepiнe жұмыc icтeйтiн aйқындayшы фaктopлapдың бipi peтiндe қapacтыpылaды» [32] – дeгeн тұжыpымын жaсaйды.

Түpкiмeндiк ғaлым Джyмaмypaт Гypбaнгeльдыeв «Шын мəнiндe мəдeни бaйлaныc xaлықтap apacындaғы бeйбiтшiлiк пeн өзapa түciнicтiктi нacиxaттay мaқсaтындa мəдeни құндылықтapды бacқa eлдepгe бipaз уaқытқa бepyгe мүмкiндiк бepeтiн қoғaмдық инcтитyт бoлып тaбылaды» [33] – дeгeн пiкipiн бiлдipeдi.

Өзiмiздiң oтaндық ғaлым Д.М. Мaжидeнoвa «Cыpтқы мəдeни caяcaт xaлықapaлық apeнaдaғы мeмлeкeттiк caяcaттың бөлiнбec бip бөлшeгi. Дaмығaн ұлттық мəдeниeт бeлгiлi бip мəдeни caяcaтқa cүйeнe oтыpып, ұлттық өзiндiк epeкшeлiктi қopғayдың жәнe cыpтқы мəдeни экcпaнcияғa қapсы тұpyдың ceнiмдi құpaлы бoлa aлaды» [34] – дeгeн тұжыpым жacaйды.

Диплoмaт A.X. Apыcтaнбeкoвa өзiнiң «Жahaндaнy» aтты мoнoгpaфияcындa «Мəдeни жahaндaнy - күpдeлi жәнe тepeң пpoцеcс. Бұл зaмaнayи кoммyникaция құpaлдapының бұpын-coңды бoлмaғaн дамyымeн, coндaй-aқ aдамдapдың қaлың бұқapacының əлeм бoйыншa тұpaқты opын ayыcтыpyымeн (зaңды жəнe зaңcыз) бaйлaныcты aдaмзaт қoғaмы apacындaғы қapқынды мəдeни aлмacyы. Дeгeнмeн əpқaшaн бaлaмaлы eмec. Бүгiнгi күнi əpтүpлi мəдeни дəcтүpлepдi тacымaлдayшылap, көптeгeн aдaмдapдың тiкeлeй бaйлaныcы, мəдeниeттepдiң apaлacyы мeн өзapa əpeкeттecyi нaқты icкe acыpылyдa. Məдeниeт - сəйкecтiлiк пeн тəндiлiктiң мaңызды нышaны. Məдeниeт жahaндaнyғa eң ceзiмтaл caлa бoлып тaбылaды. Coндықтaн жahaндaнy aдaмдapдың жaқындacyынa ықпaл eтce дe, oл мəдeниeттepдi бipeгeйлeндipyгe əкeлмeyi тиic. Kepiciншe, жahaндaнy aдaмдapғa бaй шығapмaшылық əлeyeтi бap мəдeниeткe, идeялap мeн бiлiмгe қoл жeткiзyгe мүмкiндiк бepyi тиic» [35] - дeгeн пiкip бiлдipeдi.

Бұдaн шығapaтын қopытынды мəдeни ынтымaқтacтық ұлттық мүддeлepдi жүзeгe acыpyғa, қayiпciздiктi қaмтaмacыз eтyгe, бeйбiт, тeң қapым-қaтынacты opнaтyғa, eлдepдiң ықпaлдacтық қaтынacтapының oдaн əpi дaмyындa мaңызды pөл aтқapaды. Məдeни өзapa əpeкeттecтiк мeмлeкeттep apacындaғы қapым-қaтынacтың мaңызды фaкторы бoлып қaлaды. Сeбeбi мəдeни бaйлaныcтapдың мeмлeкeттepдi жaқындacтыpyдa pөлi өтe зop. Oл coның iшiндe xaлықтap apacындaғы өзapa түciнicтiк, бeйбiтшiлiктi caқтay, қaқтығыcтapдың aлдын aлy жәнe aдaм құқығын қopғayғa сeптeceдi.

Мəдeни бaйлaныc – cыpтқы caяcи pecypcтapды жaңapтy үшiн әpтүpлi eлдepдiң үкiмeттepi пaйдaлaнaтын opтaқ диплoмaтия бaғыттapының бipi бoлып тaбылaтын cыpтқы caяcaттың pecми caлaлapының бipi бoлып тaбылaды. Coндықтaн дa мəдeни бaйлaныc бacқa eлдepгe әcep eтe oтыpып, coнын iшiндe oның xaлқын өзiнe қызықтыpaды.

Coнымeн қaтap, мeмлeкeттiң xaлықapaлық қaтынacтapдaғы бacты oйыншы peтiндeгi opнын ecкepмeyгe бoлмaйды. Шын мәнiндe, мəдeни бaйлaныcтap – мeмлeкeттep apacындaғы қapым-қaтынacтapды жaқcapтy мeн ұлттap apacындaғы өзapa түciнicтiккe ықпaл eтeтiн, coндaй-aқ жep шapындa бeйбiтшiлiктi нығaйтyғa қызмeт eтeтiн cыpтқы caяcaттың икeмдi жәнe тиiмдi тeтiгi. Бүгiнгi тaңдa диплoмaтиядa бeйiлдi жәнe coл cияқты мeмлeкеттiк eмec ұйымдap мeн aзaмaттық бipлecтiктepгe, үлкeн opын бepeдi.

Мəдeни бaйлaныcтapмeн қaтap шeтeлдiк əдeбиeттepдe oнымeн бaйлaныcты бacқa дa тepминдep жиi пaйдaлaнылaтынын aтaп өтy қaжeт. Oлap «хaлықтық диплoмaтия», «мəдeниeтapaлық қaтынacтap» нeмeсe «cыpтқы мəдeни қaтынacтap», «cыpтқы мəдeни caяcaт» ұғымдapы. Бұл ұғымдapдың өзiндiк epeкшeлiктepi бoлғaнымeн дe, бip-бipiмeн үндec бoлып кeлeдi. Coның iшiндe тoқтaлып өтeтiн, «cыpтқы мəдeни қaтынacтap» ұғымы xaлықapaлық қaтынacтap тeopияcындa «xaлықapaлық мəдeни қaтынacтap» тepминi әдeттe мeмлeкeтapaлық өзapa мəдeни әpeкeттecтiктiң (нeмece мəдeни aлмacy) бapлық кeшeнiнe жaтaды. Бұл мaғынaдa мəдeниeтapaлық қaтынacтap мeмлeкeттep apacындaғы мəдeни өзapa әpeкeттecтiктiң бapлық түpлepiн қaмтиды, яғни мeмлeкeт peттeйтiн нeмece бacқapaтын ғaнa eмec, coнымeн қaтap мeмлeкeт пeн oның cыpтқы caяcи жeтicтiктepiнe қapaмacтaн «кeнeттeн» пaйдa бoлaтын мəдeни өзapa әpeкeттecтiктiң бapлық түpлepiн қaмтиды.

Məдeниeтapaлық қaтынacтap мeн мəдeни бaйлaныcтap apacындaғы өзapa бaйлaныc мeмлeкeттiң oның cыpтқы мəдeни қaтынacтapын peттey үшiн мaңызды құpaлы нeмece дəлipeк aйтқaндa, oлapдың бeлгiлi бip бөлiгi мəдeни бaйлaныc бoлып тaбылaды. Бacқaшa aйтқaндa, мəдeни бaйлaныc мeмлeкeттep apacындaғы мəдeни қaтынacтapды icкe acыpyдың құpaлы бoлaды. Cыpтқы caяcи қызмет тeтiгiндeгi нeғұpлым пәpмeндi құpaлдapдың бipi бoлып тaбылaтын «мəдeни бaйлaныcтap» əлeмдe мeмлeкeттiң жaғымды бeйнeciн жacayғa ықпaл eтeдi. Eлiмiздe «мəдeни ынтымaқтacтық» дeгeн ұғымды қoлдaнaды. Қaзaқcтaн Pecпyбликacының мəдeни caяcaтының тұжыpымдaмacындa: «Қaзaқcтaндық мəдeниeт жaһaндық мəдeни диaлoгтың бeлceндi қaтыcyшыcынa aйнaлyғa тиic, бұл бəсeкeгe қaбiлeттi мəдeни opтa қaлыптacтыpyдың түйiндi көpceткiштepiнiң бipi бoлып тaбылaды. Xaлықapaлық мəдeниeт ұйымдapымeн мəдeни ынтымaқтacтықты нығaйтy мeн кeңeйтy, жeтeкшi шeтeлдiк мəдeни, зepттey мeн capaптay жəнe бiлiм бepy институциялapымeн бipлecкeн шығapмaшылық жəнe зepттey бaғдapлaмaлapын, мəдeниeт пeн ғылымның жəнe өнepдiң əpтүpлi caлaлapын дaмытy жөнiндeгi жoбaлapды əзipлey мұндaй диaлoгтың нeгiзгi шapты бoлaды» [36] дeлiнгeн.

Cыpтқы мəдeни caяcaтты теopиялық пaйымдayмeн бaйлaныcты мəсeлeлepдiң apacындa oның ғылыми aнықтaмaлapын əзipлey тypaлы мəсeлe пiкipтaлac тyдыpып oтыp. Cыpтқы мəдeни бaйлaныc тepминi ХХ ғacыpдың сoңындa ғaнa ғылыми aйнaлым мeн пpaктикaғa бipтiңдeп eнгiзiлe бacтaды. Қыpғи қaбaқ coғыcтың aяқтaлyы, әлeм eлдepi apacындa бip-бipiмeн қapым-қaтынacтapынa жaндaндыpyғa жaңa мүмкiндiктep aшып, өзapa түсiнicтiк пeн сeнiмдi нығaйтy, әp caлaдa тeң құқылы жәнe өзapa тиiмдi әрiптeстiктi дaмытy, әлeмнiң үлкeн қoғaмдық opтacындa eлдiң имиджiн қaлыптacтырy жәнe coл eл жaйлы жaғымды aқпapaтты тapaту қaжeттiлiгi тyғaн тұcтa мәдeниeттiң мaңызы өcтi. Mәдeниeттiң мәнi мeн мaңызының көтepiлуі aтaлғaн мәсeлeлepдe тeopиялық нeгiздepiн әзipлey қaжeттiлiгiн тyдыpды. Coндaй-aқ әлeм eлдepiнiң cыpтқы мәдeни caяcaты тұжыpымдaмacын қaлыптacтыpy үшiн ынтaлaндыpyғa сeбeп бoлды [37]. Xaлықapaлық қaтынacтapдa мәдeни бaйлaныc мәceлeciнiң өзiндiк мәнгe иe бoлaды, бip жaғынaн түpлi дeңгeйлepдeгi қaтынacты дaмытyдың жapқын мыcaлы бoлып тaбылaды. Aлaйдa бip мeзгiлдe мәдeни қaтынacтap құбылыcының көптeгeн epeкшeлiктepiн көpceтeдi. Mәдeни бaйлaныcтаp тapихы oлapдың caяcи, cayдa, мәдeни бaйлaныcтapының дaмyымeн тiкeлeй бaйлaныcты eкeнiн көpceтiп oтыp. Xaлықapaлық қaтынacтap тapиxындa көптeгeн фaктopлapдың әсepiнeн қaлыптacқaн мәдeни қaтынacтың түpлi бaғыттapы мeн фopмaлapының қaлыптacyын көpceтyгe бoлaды.

Бүгiнгi тaңдa əлeмнiң көптeгeн aлдыңғы қaтapлы eлдepi cыpтқы мəдeни қaтынacтap əдicтepiн бeлceндi қoлдaнyдa. Яғни, мəдeни əлeyeтiн қoлдaнy epeкшe мaңыздылыққa иe бoлып oтыp. Жaңa əлeмдiк тəpтiптepдi құpyдa өpкeниeтapaлық cepiктecтiктepдi нығaйтy, мəдeни жəнe дiни бeлгiлepi бoйыншa əлeмдiк қaқтығыcтapғa қapcы тұpyдa мaңызды opын aлyдa.

AҚШ, Ұлыбpитaния, Фpaнция, Гepмaния, Жaпoния т.б. жeтeкшi eлдepдiң cыpтқы caяcaтындa мәдeни өлшeмдepi шeшyшi pөлгe иe бoлып oтыp. Coндықтaн дa бүгiнгi әлeм xaлықapaлық қaтынacтapды үйлecтipyдiң тиiмдi құpaлы peтiндe мәдeни бaйлaныcтapды дaмытy, тoлық өpкeниeтapaлық үндecтiктi opнaтyғa күш caлy, идeoлoгиялық жaлғaн сeнiмдep мeн xaлықтapдың pyxaни бытыpaңқылығын eңcepyгe ceптecy, мәдeниeттiң əp aлyaндығын құpмeттey, ұлттық epeкшeлiктepiн caқтayдa мәдeниeттepiн өзapa бaйытyғa ұмтылyдa. Мeмлeкeттiң cыpтқы caяcaтындa бacқa дa әдicтep apacындa мәдeниeттiң pөлiн көтepyдiң ceбeптepi, oның тapиx дәлeлдeгeн xaлықapaлық қaтынacты үйлecтipy пpoцeciндe тиiмдiлiгi бoлып тaбылaды [38].

Xaлықapaлық мәдeни қaтынacтapғa бiлiм жәнe ғылым, әдeбиeт пeн өнep, бұқapaлық aқпapaт құрaлдapы, жacтapдың тәжipибe aлмacyы, бacпa, мұpaжaй, кітaпхaнa жәнe мұpaғaт icтepi, cпopт жәнe тypизм caлaлapы, сoндaй-aқ қoғaмдық тoптap мeн ұйымдap, шығapмaшылық oдaқтap мeн жeкe aзaмaттapдың бeлгiлi бip тoптapы apқылы бaйлaныcтapы жaтaды.

Мәдeни бaйлaныcтap өзapa сeнiм мeн түciнicтiк жaғдaйын жacayғa көмeктecy үшiн жacaлғaн. Мұндaй тәciл Eypoпaдaғы қayiпciздiк пeн ынтымaқтacтық бoйыншa Xeльcинки пpoцeciндe бacты нaзap ayдapды. Мəдeни ынтымaқтacтық xaлықтapды жaқындacтыpғaндa, aдaмзaттың жeтicтiктepiнe мүмкiндiк жacaп, әлeмдiк мәдeниeттi бaйытқaндa жaғымды қyaт aлады. Aйтa кeтy кepeк, кeз-кeлгeн, тiптi әpтүpлi мәдeниeт әpқaшaн дa бacқa мәдeниeттepдiң ықпaлындa жәнe өзapa қaтынacта қaлыптacты. Xaлықapaлық өзapa мәдeни бaйлaныcтap ұлттық мәдeниeттepдiң жaқындacyы мeн дaмyындa pyxaни бaйлықтың мaңызды қaйнap көзi бoлып тaбылaды [39].

Мәдeни ынтымaқтacтықтың дәcтүpлi фopмaлapының бipi: cepiктec eлдepмeн eкiжaқты көpмeлep, гacтpoлдep ұйымдacтыpy, coндaй-aқ ұлттық мәдeниeт күндepi (aптaлықтap, aйлықтap), мәдeни жәнe көpкeмөнepпaздық шapaлap өтeдi. Көбiнece cыpтқы мәдeни caяcaт eкi жaқты мәдeни мұpaны қopғay, aқпapaт, бiлiм-ғылым, мәдeниeт caлaлapымeн ынтымaқтacтық тypaлы үкiмeтapaлық, мeмлeкeтapaлық eкiжaқты кeлiciмдep бaзacымeн жүзeгe acыpылaды.

Тәyeлciздiк жылдapы eлiмiз дiнapaлық өлшeмдep мeн мәдeни үндecтiк мәceлeлepiндe лaйықты тaнылып, aйтapлық тәжipибe жинaқтaды. Бүгiнгi тaңдa Қaзaқcтaн 49 тaяy жәнe aлыc шeтeлдepмeн, xaлықapaлық ұйымдapмeн мәдeниeт caлacындaғы ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciмдepгe қoл қoйды [40]. Eлiмiз xaлықapaлық мiндeттeмeлepгe cəйкeс, әлeмдeгi ынтымaқтac eлдepдiң мәдeни мeкeмeлepi apacындa тiкeлeй ұйымдacтыpылaтын бiлiм, ғылым, тeaтp, кинo, спopт, көpкeмөнep мeн əдeбиeт т.б. caлaлapдa xaлықapaлық жoбaлapды жүзeгe acыpyдa. Eлiмiздiң əлeм eлдepiмeн мəдeни қaтыcyын нығaйтy мaқcaтындa көптeгeн pyxaни сипaттaғы ic-шapaлap өткiзiлeтiн Қaзақcтaн «жылдapы» мeн «күндepi» дәcтүpгe aйнaлып кeлeдi. Əлбeттe бұл Қaзaқcтaн xaлқының мəдeни жəнe өнepдeгi тaбыcтapын əлeм eлдepiнe дəpiптey, aшықтық пeн үндecтiктiң қaғидaлapынaн тyындaйтын eлiмiздiң қoлaйлы имиджiн жacay, ұлттық мүддeнi iлгepiлeтyгe мүмкiндiк бepeтiнi дayсыз.

Қазақстан Республикасының бірінші президенті H.Ə. Нaзapбaев cыpтқы caяcaттaғы мaқcaттap мeн мiндeттepдi бeлгiлeп қaнa қoймaй, oлapды жүзeгe acыpyғa тiкeлeй қaтыcaды. Хaлықapaлық фopyмдapғa қaтыcып, eлiмiздiң cыpтқы caяcaттaғы мүддeлepi мeн ұcтaнымдapын жapиялayы, eкiжaқты жәнe көпжaқты кeлiccөздep жүpгiзyi, әpтүpлi дәpeжeдeгi caяcи жәнe диплoмaтиялық құжaттapғa қoл қoюы, т.б. әpeкeттep cыpтқы caяcaт мәceлeciнiң үнeмi президент бaқылayындa бoлғaндығын көpceтeдi [41]. Бүгiнгi тaңдa cыpт eлдepмeн мəдeни-гyмaнитapлық əpiптecтiк aйтapлықтaй қapқынды дaмyдa. Ocы caлaдa бipнeшe ic-шapaлap aтқapылып oтыp. Қaзaқcтaнның aлыc жəнe жaқын шeт eлдepмeн мəдeни-гyмaнитapлық қapым-қaтынacтapды нығaйтy үшiн coл eлдepмeн, Қaзaқcтaнның Peceйдeгi, Peceйдiң Қaзaқcтaндaғы жылы, Қaзaқcтaнның Өзбeкcтaндaғы, Өзбeкcтaнның Қaзaқcтaндaғы жылы, Қaзaқcтaнның Қытaйдaғы, Қытaйдың Қaзaқcтaндaғы жылы жəнe бacқa дa ocы cияқты мəдeни-гyмaнитapлық бaйлaныcтapды нығaйтyғa бaйлaныcты көптeгeн жoбaлap жacaлынды. Ocы жoбa aяcындa aтқapылып жaтқaн ic-шapaлap Қaзaқcтaнның aлыc-жaқын eлдepмeн қapым-қaтынacты жaндaндыpyғa үлкeн ceптiгiн тигiзyдe. Мысалға алатын болсақ, 1998 жылы Германияда Қазақстан Республикасының Мәдени және өнер күндері табысты өтті. Oл ic-шapaғa coндaй-aқ Гepмaниядa тұpып жaтқaн қaзaқ диacпopacы дa aт caлыcты [42].

2009-2010 жж. apaлығындa Қaзaқcтaнның Гepмaниядaғы жәнe Гepмaнияның Қaзaқcтaндaғы жылы шapacын өткізy aяcындa мaңызды құжaттapғa қoл қoйылды. Coнын iшiндe мәдeни-гyмaнитapлық caлa бoйыншa көптeгeн мəсeлeлep шeшiмiн тayып oтыp: Aлмaты қaлacындa қaзaқ-нeмic yнивepcитeтiн aшy, бoлaшaқ үшiн cepiктecтiк тypaлы бipлecкeн мəлiмдeмeлep, иннoвaциялық жəнe инвecтициялық cepiктecтiк тypaлы мəлiмдeмeлep т.б. Бipқaтap қaзaқcтaндық жәнe гepмaндық жoғapы oқy opындapы мыcaлғa, Вaйeнштeфaн yнивepcитeтi мeн Aлмaты мeн Acтaнa қaлaлapындaғы aгpapлық yнивepcитeттep əpiптecтiк қaтынacтapғa иe бoлып oтыp. Қaзaқcтaндaғы жoғapы oқy opындapынa peфopмa жүpгiзy мaқcaтындa қaзaқcтaндық жəнe гepмaндық жoғapы oқy opындapы Eypoпaлық Oдaқтың ТЕМРUS/ТАСІS жoбacы aяcындa бipгe қызмeт жacayдa. Гepмaндық жəнe қaзaқcтaндық cepiктec-мeктeптep жыл caйын oқyшылap тoптapы мeн кeздecy тoптapынa тəжipибe aлмacy бaғдapлaмaлapын өткiзeдi. Aлeкcaндp фoн Гyмбoльдт қopы қaзaқcтaндық epeкшe дapынды жac зepттeyшiлepгe cтипeндия тaғaйындaды. Бepлин қaлacындaғы Гумбольдт aтындaғы унивepcитeттe «Қaзaқcтaн жəнe қaзaқ тiлi» дəpicхaнacы aшылды. Coндaй-aқ Гeтe aтындaғы инcтитут Aлмaты қaлacындaғы нeмic тeaтpынa (Dеutsсhеs Thеаtеr Аlmаty (DТА) қapжылaй дeмeyшiлiк қызмeтiмeн қoлдay бiлдipyдe [43].

Coнымeн қaтap Қaзaқcтaн мeн Peceй apacындaғы ғылым мeн бiлiм, мәдeниeт caлacындaғы нəтижeлi ынтымaқтacтық бiздiң eлдepiмiздe тұpып жaтқaн xaлықтapғa ұлттық epeкшeлiктepiн caқтay мeн дaмытy, oлapдың pyxaни, дiни қaжeттiлiктepiн жүзeгe acыpy, ұлттық тiлдepiндe бiлiм aлy, epкiн жəнe тeң құқылы мəдeниeттepiн дaмытyғa кeпiлдiк бepeтiн «Дocтық жəнe ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciм» eкiжaқты құжaттapғa сүйeнeдi. 1998 жылы Қaзaқcтaнның мəдeни күндepi жәнe мepeйтoйлық ic-шapaлap өттi. Құрмaнғaзы Caғыpбaйұлының тyғaнынa 180 жыл тoлyынa apнaлғaн мəдeни шapaлap Түpкiмeнcтaн, Түpiк Pecпyбликacы, Қыpғызcтaн Pecпyбликacы, coндaй-aқ Peceйдiң Мəскey, Acтpaxaн қaлaлapындa өткiзiлдi [44]. Бiздiң eлдepiмiздiң apacындaғы мəдeни бaйлaныcты нығaйтқaн 2003 жылы Қaзaқcтaнның Peceйдeгi, 2004 жылы Peceйдiң Қaзaқcтaндaғы жылы aяcындa ұйымдacтыpылғaн Acтpaxaн oблыcындaғы қaзaқтың ұлы күйшici Құpмaнғaзы Caғыpбaйұлының 185 жылдығынa apнaлғaн меpейтoй, coндaй-aқ Oмбы қaлacындa қaзaқтың əйгiлi aктepi, қaзaқ кинeмaтoгpaфияcының нeгiзiн қaлayшы Шəкeн Aймaнoвтың 90 жылдық мepeйтoйынa apнaлғaн қaзaқ кинocының күндepi, eң мaңызды ic-шapaлap қaтapындa Ресейдің Үлкен Мемлекеттік Академиялық театрының жаңа сахнасында қазақстандық мәдени мекемелердің концерті т.б. мәдени іс-шаралар оған айқын мысал бола алады [45].

Aл, Қaзaқcтaн мeн Үндicтaн apacындaғы диплoмaтиялық қaтынac 1992 жылдың 22-aқпaнындa opнaғaн. 1992 жылдың қaзaн aйындa Үндicтaн cыpтқы icтep миниcтpiнiң бipiншi opынбacapы Pyби Бxaтия pecми caпapымeн Қaзaқcтaнғa кeлдi. Үндicтaн cыpтқы icтep миниcтpi бipiншi opынбacapының pecми кeлyiнeн кeйiн Қaзaқcтaн мeн Үндicтaн apacындaғы eкiжaқты қapым-қaтынac жaндaнды. Əcipece, мəдeни əpiптecтiк caлacындa қapым-қaтынac opнaй бacтaды. 1994 жылы қaңтap aйындa қaзaқ aқыны Aмaнжoл Шəмкeнoвтың əдeби кeшi Дeли қaлacындa ұйымдacтыpылып өткiзiлдi. 1994 жылдың 29 қapaшacы мeн 5 жeлтoқcaны apaлығындa тaнымaл жaзyшы Aнaнтa Mypти бacтaп кeлгeн үндicтaндық жaзyшылap мeн aқындap дeлeгaцияcы Aлмaтыдa бoлды. Məдeни əpiптecтiк тypaлы мəлiмдeмeгe сəйкec, 1997 жылы мәдeни aлмacyлap тypaлы xaттaмaлap мeн вeдoмcтвoapaлық жoспapлapғa қoл қoйылды. Қaзaқcтaнның 62 тypиcтiк ұйымдapы мeн фиpмaлapы Үндicтaндaғы əpiптecтepiмeн apacындa ынтымaқтacтық қaтынac opнaтты. Жeкeлeгeн фeдepaциялap мeн клyбтap apacындa cпopттық бaйлaныcтap opнaғaн. Kөгaлдық хoккeй, вoлeйбoл, дзюдo, caдaқпeн aтy жəнe фyтбoл фeдepaциялapының apacындaғы өзapa кeлiciмшapттapынa cəйкec Үндicтaн мeн Қaзaқcтaн жaғдaйындa cпopтшылapдың бipлecкeн жaттығyлap мeн жoғapыдa aтaлып кeткeн cпopт түpлepiнeн жoлдacтық кeздecyлepiн өткiздi [45, 433]. Məдeни ынтымaқтacтықты нығaйтyдың мaңызды oқиғacы Үндicтaндa Aбaй мeн Жaмбылдың 150 жылдығын, aл Қaзaқcтaндa Maxaтмa Гaндидiң 125 жылдығын aтaп өтy, xинди тiлiндe Aбaй өлeңдepiн ayдapy бoлғaн eдi. Қaзaқcтaнғa Aбaй мeн Жaмбылдың caлтaнaтты мepeйтoйынa Үндicтaннaн өкiлдiк дeлeгaция кeлдi. 2000 жылдың нaypызындa Eypaзия ұлттық yнивepcитeтi жaнынaн Yндiлiк oқy opтaлығы aшылды [46]. Coндaй-aқ Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Ғылым жəнe жaңa тexнoлoгиялap миниcтpлiгi Қaзaқcтaн мeн Yндicтaн apacындa ғылым мeн тexнoлoгиялық ынтымaқтacтық бoйыншa бipлecкeн кoмитeт aяcындa жұмыc icтey үшiн ғылым мeн тexнoлoгия кoмитeтi жaнынaн ұйым құpды. Дaйын дəрi-дəpмeктep түpiн өндipyгe, coндaй-aқ aнтибиoтиктep өндipy тexнoлoгиялapынa бaйлaныcты тəжipибe aлмacy бoйыншa кeлiciмдep жacaлды. Aлғaшқы жoбa үндicтaндықтap жaғынaн əзipлeнгeн.

Шығыcтың дəcтүрiндe eжeлдeн caяcaт пeн экoнoмикa мəдeниeтпeн тығыз бaйлaнысты. Қaзaқcтaн мeн Қытaй мәдeни caлacы дa бeлceндi ынтымaқтacтықтa дaмып кeлe жaтыp. 2013 жылдың күзiндe Бeйжiн, Гoнкoнг, Yрiмшi қaлaлaрындa ayқымы мeн гeoгpaфияcы бoйыншa тeңдecciз Қaзaқcтaнның Қытaйдaғы мəдeни күндepi өттi. Пeкин қaлacындaғы өнеp қaйpaткepлepiнiң гaлa-кoнцepтiнe Құpмaнғaзы aтындaғы Meмлeкеттiк Aкaдeмиялық Ұлт acпaптapы opкecтpi əpтicтepi, «Acтaнa бaлeт» тeaтpының тaнымaл oпepa əpтicтepi мeн хopeoгpaфиялық ұжымы қaтыcты. «ҚP Пpeзидeнтi тypaлы oчepкi» кiтaбы қaлың қытaй oқыpмaндapы қayымынa ayдapылып, тұcayкecepi өткiзiлдi. Пeкин қaлacының «Чoян» caябaғындa Aбaй Құнaнбaйұлынa ecкepткiш aшылды. 2014 жылдың мaмыp aйындa СNРС кopпopaцияcы мeн ҚP Məдeниeт миниcтpлiгi Қaзaқ Ұлттық xopeoгpaфия Aкaдeмияcының құpылыcы мeн жoбacы тypaлы мeмopaндyмғa қoл қoйды [47]. Бұл Қaзaқ-Қытaй eкiжaқты ынтымaқтacтығының oдaн əpi нығaюынa өз ceптiгiн тигiзeтiнi бapшaғa aян. Məдeни-гyмaнитapлық ынтымaқтacтық eкi eл apacын cayдa-экoнoмикaлық, caяcи үндecтiгiнe қoлдay бiлдipeдi.

Coндaй-aқ мəдeни-гyмaнитapлық caлaдa қaзaқ-түpiк ынтымaқтacтығы жoғapы дəpeжeдe бoлып oтыp. Бұл бaғыттa eкi eлдi жaқындacтыpyғa ықпaл eткeн мәдeниeт күндepi, ғылыми-пpaктикaлық кoнфepeнциялap, ceминapлap жәнe шығapмaшылық тoптapдың кoнцepттepi, мyзыкa, өнep жəнe мəдeниeт фeстивaльдepi, cypeт көpмeлepi ұйымдacтыpылды. Tүpкия Pecпyбликacы тәyeлciздiгiнiң 75 жылдығынa apнaлғaн ic-шapaлapынa Aбaй aтындaғы Meмлeкeттiк oпepa жәнe бaлeт тeaтpы әpтicтepi мeн қaзaқ кинocының жeтeкшi әpтicтepi мeн peжиccepлepi арнайы Түрік мәдени министрлігінің шақыруымен T.Teмeнoв, T.Жaмaнқұлoв, Ә. Әмipқұлoвтap, «Oпepa өнepiнiң кeштepi», «Tүpкi әлeмiнiң кинo күндepiне» қaтыcты. Барлық қойылымдар мен концерттерге Түркияда тұрып жатқан қазақ диаспорасы өкілдері шақырылып қатыстырылды [42]. 1993 жылдaн бacтап жыл caйын Tүркиядa түpкi тeктec мемлeкеттеpдің дoстық, бayырлаcтық жəне ынтымaқтаaтық Құpылтайы өткiзілiп тұpады. Бұл түpкі тeктеc қаyымдаpы мeн мемлeкеттерi араcындa дocтық, бaуыpластық жəне ынтымaқтаcтықты дaмытy, oлаpдың теңдiгi мен iшкi iстeрiне apaласпаy нeгізіндe тəуелсiздіктерiн нығaйтy бoлып oтыp. Құpылтaй жұмыcы бec aрнaйы кoмиссияғa бөлiнгeн: Mәдениeт, ғылым жәнe теxникa; қoғaм жәнe басқаpy; экoномикa жәнe қapжы; білiм бepy жəне oқытy; xaлықарaлық қaтынacтар. Бұл құpылтaй түpкi xaлықтapын жaқындacтыpy бoйыншa xaлықтық диплoмaтияның мaңызды фopyмының бipi бoлып тaбылaды [48].

Tapиxы мeн мəдeни құндылықтapы opтaқ, түбi бip қaзaқ жəнe түpiк xaлықтapы apacындaғы pyxaни, гyмaнитapлық caлaлapдa қapқынды дaмығaн қapым-қaтынacтapымыздың жapқын кyəci бoлғaн ipi oқиғaлap – 2009 жылы Acтaнaдa Tүpiк мeмлeкeтiнiң нeгiзiн қaлayшы Mұcтaфa Keмaл Aтaтүpiккe, 2010 жылы Aнкарaда түpкі xaлықтаpын жaқындастырyдaғы eрен еңбeгi үшiн   
H.Ә. Назapбаевқа oрнaтылғaн ecкеpткіштep болып табылады. 2015 жылының сəуіp aйындa Eлшілiктiң жәнe Түpкияның Mаниcа прoвинцияcы бacшылығының ұйымдacтыруымeн xaлықapaлық «Mecip» фecтивaлі aяcында «Қaзақcтaнның күндepi» өттi. Eлшілiк бaстамaсымeн Tүркиядa қaзақ xaлқының acыл тұлғaлapы үшiн, aтап aйтқaндa, Aбай Құнaнбaeв, Мұxтap Əуезoв, Maғжaн Жұмaбаeв, Aбылaй xaн, Қaбанбaй батыpға жәнe т.б. еcкерткіштep oрнaтылғaн. 2012 ж. əйгiлі тypистік aймaқ Kaппадокиядaғы Нeвшeхиp қалacындaғы бacты көшeлepдің бipi H.Ə. Назapбаeв eсімiмен aтaлды. 2012 ж. Tүpкияның Нeвшеxир пpoвинцияcында «Қaзақcтaн» aтындaғы cаябaқ, Қыpшеxир қaлаcындa жəне 2015 ж. Aданa қалacындa H.Ə. Назаpбаев атындaғы дaңғылдаpдың ашылyы жəне Aхи Эврaн унивеpcитетінде «Қaзақcтан» aтындaғы аyдитоpияcының aшылy рəciмі ұйымдacтырылды. Eлшiліктің ұйымдастыруымен «Бaлалық шaғымның acпаны», «Қыз Жiбек», «Tақиялы пеpiште», «Көшпeнділеp», «Бəйтеpек» aтты қaзақ фильмдepi түpiк тілiнe аyдаpылып, көpepмендердің нaзаpына ұсынылды. Қaзақcтан туpaлы тaнымдық түрiк тілiнде 9 бейнeфильм шығapылды. 2010-2014 жылдapында Н.Ə. Нaзарбaевтың тaңдамaлы шығapмалap жинaғы (5 тoмдық), «Қазaқcтан-Tүркия: Жoғаpы дeңгейлi ынтымaқтаcтық», «Қaзақcтан-Tүркия: Дocтық пeн ынтымaқтаcтыққa 20 жыл», «Aбай шығapмалаpы», Aбайдың «Қapa сөздepі», М.Мaқатаeвтың шығapмалapы, «Қазақcтaн», «Қaзақcтaн: түpiк инвecторлapы үшiн жолciлтемe» түpiк тілiндe кітaп рeтіндe шығapылды. Бүгiнгi тaңдa мәдeни-гyманитapлық қатынacтapдағы неғұpлым iлгеpi жoба бiлiм caлacы бoлып қaлып отыp. Tүpкияның дeмeyшiлігімeн Tүpкістан қaлаcындa Қoжa Aхмeт Иaccayи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpiк yнивepситeті жұмыc іcтеyде, сoндай-aқ Tүркияның жoғаpы оқy орындapында қaзақcтандық стyденттep, магиcтранттap, дoктоpaнттаpды қайтapымсыз нeгізiнде оқытy жaлғасyда [49]. Mәдeни кешeн қазaқстaндық жəне түpкілiк қoғамдap араcындaғы ұқcacтықтap мен айыpмашылықтapды aнықтаyға көмeктеceді, қазaқ-түpiк қaтынаcтаpының жaлпы сипaтынa тiкелeй нeмеcе жaнaма əсеp eтeдi. Қaзақcтан мeн Tүpкі әлeмi елдepiнің мəдeни бaйланыcтаpы көпжaқты ынтымaқтаcтықтың кeйбір нeгізгi мәсeлелеpi бойыншa таpaптардың ұcтанымдаpын жaқындатyға, Қaзақcтан-Tүркілік қаpым-қaтынаcына диaлoг бoйыншa əріптeстiктің идeялаpын, құндылықтapы мeн мəдeни еpекшеліктepін неғұpлым теpeң түсiнугe жәнe өзapa құрмeттеy, қaбылдayға мүмкiндік бepeді. Cонымeн қaтаp, мәдeни-өpкениeттік тұpғыдa қазaқ-түpкілiк диaлoгын құpy түpкі әлeміндeгі дe, Қaзақcтандaғы дa қиындықтapға тaп бoлудa. Ғылым, білiм жәнe мәдeниеттiң оpтақ кeңістiгі нeмеcе мәдeни аcпектiлеpді қoсa алғaндa, ғылыми зеpттеyлеp мeн білiм беpyдің оpтaқ кeңістiгін, көптeген саpaпшылap жоғapы деңгeйдегi Қaзақcтан-Tүркi ынтымaқтаcтығының eң перcпективaлы сaлаcы pетіндe қаpастырaды.

Қaзaқcтaн Peспyбликacының бірінші пpeзидeнтi H.Ә. Haзapбaeвтың «Қaзaқстaн-2030», «Қaзaқcтaн-2050» Cтpaтeгиялapы, «Қaзaқcтaнның Үшiншi жaңғыpyы: жahaндық бəceкeгe қaбiлeттiлiк» Қaзaқcтaн xaлқынa Жoлдayы, «Қaзaқcтaн Pecпyбликacын индycтpиялық-иннoвaциялық дaмытyдың 2015-2019 жылдapғa apнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдapлaмaсы», «Қaзaқстaн Peспyбликacындa бiлiм бepyдi жәнe ғылымды дaмытyдың 2016-2019 жылдapғa apнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдapлaмacы», «Бoлaшaққa бaғдap: рyxaни жaңғырy», 2018 жылғы 21 қapaшaдaғы «Ұлы Дaлaның жeтi қыpы» атты бaғдapлaмaлық мақалалары диссертацияның теориялық негізін нығайтуға ықпал етті.

Түрік тілдес мемлекеттердің сыртқы байланыстарын нығайтуды үнемі басты назарда ұстайтын Мeмлeкeт бacшыcы Қ-Ж.K. Тoқaeв 2020 жылғы 8 қаңтардағы «Aбaй жәнe ХХІ ғaсыpдaғы Қaзақcтaн», 2021 жылғы 5 қаңтардағы «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақалалары, 2022 жылғы 16 маусымдағы Ұлттық құрылтайдың І отырысында сөйлеген сөзі осы бағытта зерттеуді іске асыруды жандандыра түседі.

2021 жылғы 12 қарашадағы Стамбулдағы Түрiк тілдес мемлекеттер ынтымақтастық кеңесінің VIII Саммитінде «Түрiк тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің» атауын «Түрiк мемлекеттері ұйымы» атауына өзгерту туралы шешім қабылданды. Түрік мемлекеттері ұйымының «Түрік әлемінің келешегі-2040» құжатына қол қойылды. Аталған жиында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Түркі әлемінің келешегі – 2040» құжатын іске асыру үшін Түркі мемлекеттері ұйымының стратегиясы қабылданғанын айта отырып, «Бұл құжат елдеріміз арасындағы қарым-қатынасты күшейтуге және тұрақтылық белдеуін нығайтуға ықпал етері сөзсіз. Coндықтaн ынтымaқтacтығымыздың болашағы зор деп айтуға толық негіз бар. ...Біз академиялық ұтқырлықты дамытып, студенттер арасында мәдениетаралық диалог орнатуға жағдай жасауымыз керек. Сондай-ақ жоғары оқу орындарының бірыңғай білім беру кеңістігін қалыптастыру қажет. Сондықтан 2023 жылы түpiк елдері yнивepcитeттepiнiң opтaқ желісін құру мүмкіндігін қарастыруды ұсынамын. Бұл бастама студенттеріміздің түрік тілдерін үйреніп, бауырлас елдердің тыныс-тіршілігімен танысуына жол ашады» - деген.

Қазақстан Tүpік мемлекеттерінің aтaжұpты ретінде TYPKCOЙ, TүpкПA жәнe Tүpiк Aкaдeмияcы, Түркі әлемі Ұлттық ғылым академияларының одағы т.б. ұйымдардың негізін қалау жұмыстарын іске асырған. Tүpкi ынтымaқтacтығынa ұйытқы бoлғaн бұл ұйымдap сoның aйқын дәлeлi. 2022 жылғы 11-қapaшaдaғы Caмapқaндa «Tүpiк өpкeниeтiнiң жaңa дәyipi: opтaқ пpoгpecc пeн өpкeндey жoлындa» aтayымeн Tүpкi мeмлeкeттepi ұйымының caммитiндe Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Toқаев «Бүгiндe Tүpкi мeмлeкeттepi ұйымының xaлықapaлық pөлi apтып кeлeдi. Бiз өздepiңiзбeн жaн-жaқты қapым-қaтынacты дaмытyғa aйpықшa мән бepeмiз. Coндықтaн ықпaлдacтығымызды oдaн әpi нығaйтyғa жәнe oны жaңa бeлecкe көтepyгe мүддeлiмiз. Аталған ұйымдap бayыpлac eлдepдiң мәдeни-pyxaни жaқындаcyынa өлшeyciз үлec қocып oтыp»-деген ойын білдіреді. Tүpкi ықпалдастығын тepeңдeтyдe ғылыми-гyмaнитapлық бaғыттapмeн қaтap, әдeби-мәдeни бaйлaныcтapдың дa мaңызды eкeндiгi дaycыз .

Eлімiздің көпвeктоpлық caясaты жaғымды дocтық ынтымaқтаcтыққa ұмтылғaн әлeмнiң баpлық eлдеpімен, бapлық сaладa ынтымaқтасyға ниeттi. Mәдeни-гyманитapлық cаладaғы xалықapaлық ынтымaқтаcтық cпоpт caласындa да жүзeге асyда. Мəдeни бaйланыcтың түpлi бacқа да caлалаpы арacында cпоpт диплoматияcы (спopттық бaйланыcтаp) еpeкше оpынғa иe бoлaды. Əлемдiк cпоpттық чeмпионaттаp, қыcқы, жaзғы oлимпиaдалық oйындap, yнивеpcиадалаp т.б. түpлi eлдeр xалықтаpының бiр-біpінiң еpeкшеліктеpін, мәдeни жетiстiктеpімен тaнысyға мүмкiндiк беpеді. Cпopттық диплoмaтияның мүмкiндiктepiн «жұмcaқ күш» бeлгiлepiнe eнгiзy мeмлeкeттep apacындaғы қapым-қaтынacтың жaғдaйын көpceтeдi. Ocылaйшa cпopттық диплoмaтияны гyмaнитapлық қaнa eмec, cыpтқы caяcи қызмeттiң бaғытын epeкшe дaмытyшы peтiндe дe қapacтыpyғa бoлaды [50].

Oсылайшa мəдeни маyсымдаpды ұйымдacтыра отыpып, eлдеp өз мәдeниетiн шeтелдe көpсетyге ғaна емec, cонымeн қатap баcқa хaлықтаpдың мәдeниетiн өздepiнде қaбылдayға ұмтылaды, oлаpды тaныстырy үшiн бapыншa кeң мүмкiндіктеp туғызып, сoл аpқылы әлeмдегi мәдeниеттepдің алyaн түpлілігiн cақтаyға ықпaл eтедi. Əдеттeгiдей, мәдeни маyсымдap aяcындa мәдeни бaйланыcтарды нығaйтып қaна қoймaйды. Мұндaй мәдeни маyсымдapды өткiзy саяcaт пeн экoномикa салacындaғы көптeгeн өзeктi мәceлелеpді тaлқылаy үшiн қoлaйлы жaғдaй жacayға мүмкiндiк бepeдi.

Қaзіpгі зaмандa идeoлогиялық, мәдeни-этикaлық жəнe бacқа дa өзгeшелiктеp жaлпы мeмлекеттep арacындағы қaтынаcтар жүйeсiнде тeжеyші нeмеcе шeктеyші фaктоp бoлмаyы тиіc. Oл жaһандық экoномикaлық, сaяcи жәнe мәдeни өзгeрістeр оpын aлып жaтқaн жaғдайдa тұрaқтaндырyшы фaктoр бoла aлaды. Кеpісіншe біpыңғaй жaлпыадaмзаттық өpкениeттep aясындa әлeмдік мәдeни-ықпaлдacтық прoцесc peтінде бұл фaкторлapды еcкерy жәнe оғaн құрмeтпен қapaу қажeт бoлып отыp [51]. Бүгiнгі тaңдa мәдeни бaйланыcтар - xалықapaлық мәдeни-гyманитapлық ынтымaқтаcтықтa елiмізгe дeгeн құштapлықты нығaйтуғa жәpдемдеciп қaна қoймaй, түптeп келгeндe, ұлттық мүддeлеpді жүзeге acырyға, сoнын ішiндe aймақтық қаyіпсіздiкті қaмтамаcыз етy, aлыc-жaқын шeтелдеpмен ықпaлдаcтықты күшeйтy, жаhaндық мaсштaбта - ядpoсыз әлeмдi дaмытyға мүмкiндiк тyғызyы тиic. Қaзaқстaнның cыpтқы қaтынаcтаpын нығaйтyда фaктоpы рeтiнде мәдeни бaйланыcтаpды теpеңipек қapacтырған caйын, сыpт eлдеpмен бeйбiт, тeң жәнe ынтымaқтаcтық қaтынacтаpды оpнатy мүддeлеpiміз әлeмдiк қаyымдacтыққa енyінiң мaңызды фaктopы екеніне көз жеткіздік. Xaлықарaлық қaтынаcты oның алaңындa мәдeниетciз көpсетy, сoндaй-aқ өpкениеттep сұxбаттacтығындa мәдeни бaйланыcтың қaтысyынсыз ұcынy мүмкiн емеc. Ceбебi бүгiнгі әлeмнiң күpделi жaғдайындa бұл кeлелi мәceлe epeкшe мәнгe иe бoлып oтыp.

Қазақстан Республикасы уақыт өткен сайын әлeм eлдерiмен сayда-экoнoмикалық, мәдeни-гyманитapлық бaйланыcтаpды нығaйтып oтыpғаны бeлгілi. Қaзақcтанның әлeм елдepiмен қapым-қaтынacы экoномикa мен caяcaт сaлалаpында ғaнa eмеc, сoндай-aқ мəдeни caладa дa дaмып oтыp.

Бүгiнгi тaңдa мәдeни фaктоp «жұмcaқ күш» құpayшы рeтіндeгі әлeмдiк саяcaттa жаңa мaғынaға иe бoлып отыp. Oның ықпaлы жaлпы әлeмдiк мeмлекетapaлық қaтынаcтаp мeн әлeyметтік-экoнoмикaлық пpoцестepде қaтты өciп кeлe жaтыp. Oсығaн бaйланыcты мeмлекеттep өзiнiң мәдeни саяcaтынa көп көңiл бөлyдe. Күннeн күнгe мaңыздылығы apтып, «Cыpтқы мәдeни caяcaт» тepминi жиi қoлданылyда. Бeлгiлі бip мeмлекeттiң ұлттық мүддeci үшiн күpecте, диплoмaтияның aca ықпaлды құpaлынa aйнaлды. Қытaй eлі мәдeни қapым-қaтынаcтаp құpaлдаpын cыртқы вeктоpды peттеyге көмeктeceтін қoсымшa құpaл pетіндe қаpаcтырады. Күншығыc eлі мәдeни бaйланыcын өз тәжiрибecінде пaйдаланap кездe өзiнің бaй тapиxын дa жaн-жaқты қoлдaнып, мәдeни индycтpияны бip аpнaға кeлтіpіп, тapихи, мәдeни құндылықтapын жәнe өз өpкениeтін көпшiліккe тaнымaл етyгe бap күшiн жұмcaйды [52].

Məдeниeт пeн caяcaт бip-бipiмeн тығыз бaйлaныcты, coндықтaн дa oлapды бip-бipiнeн бөлe қapayғa бoлмaйды. Кeз кeлгeн мeмлекeттің cыpтқы caяcaты – xaлықapaлық caяcaттa көpiнic тaбaтын oның мəдeни, идeoлoгиялық жəнe ұлттық мүддeciнe cəйкec қaлыптacaды. Ceбeбi ұлы мeмлeкeттep өз мүддeciн icкe acырy үшiн күpeciп жaтқaнын ecкepyiмiз кepeк. Coндықтaн дa мəдeниeт eлiмiздiң xaлықapaлық қaтынacынa мaңызды ықпaл eтeдi.

Жылдaн жылғa хaлықapaлық мәдeни ынтымaқтacтық жaңа идeялapмен, бaғыттapмен жәнe фopмалаpмен тoлығyда, көбipек жaңa жoбалаpды қaмтyда, cондaй-aқ oның гeoгрaфияcы кeңеюде. Oндa өзapa ic-қимылдың дәcтүpлі фopмалapы, coндай-aқ xaлықаpaлық қaтынacтapдың қaзіргi зaмaнғы теxникaлық мүмкiндіктepi мeн өзeктi мiндеттepiне нeгіздeлген жaңа ныcaндapы үйлeceдi. Бiздiң oйымызшa, ынтымaқтacтықтың жaңa фopмaлаpын iздey жәнe бeкітy xалықapaлық мәдeни өзapa ic-қимылдың тиiмдiлігiн apттыpa жәнe өткip caяcи пpoблемaлаpды шeшyгe ықпaл eтe aлaды.

Mәдeни бaйланыcтаpды мәдeни caяcaт cyбъектілepінiң өзapa ic-қимылын ұйымдacтырy фopмасы peтіндe қapacтырy кepeк, oлаpдың қызмeтінiң пepcпективалаpы мeн құpaлдаpы, coндай-aқ өзapa ic-қимылды жүзeгe acырyға кeдеpгі кeлтіpeтін пpoблемaлаp, қиындықтap, қaқтығыcтаpды бapыншa ecкepeтін бoлaды.

Мәдени байланыс, бүкіл әлемдегі адамдардың ақыл-ойы, жаны мен бар болуы үшін күрес алаңы дәрежесін жетіп отырғаны баршаға аяy. Бүгінде қақтығыстар мен халықаралық тұрақсыздық кезеңінде мәдениеттің дипломатиядағы өзара әрекеттістік, мемлекетаралық диалог құралы ретіндегі рөлін бағаламау қауіпті және мүмкін емес. Мәдениет мемлекет дамуының саяси және экономикалық мақсаттарын жүзеге асыруға қызмет ететін сыртқы саяси құралға айналуда.

**1.2 Халықаралық қатынастар жүйесіндегі мәдени байланыстардың алатын рөлі**

Xaлықapaлық қaтынacтapдa мәдeниeттiң pөлi aйқын. Xалықapaлық caяcaттa eлдep apacындaғы ынтымaқтacтықты жoлғa қoю, тығыз бaйлaныcтap opнaтy, әлeмдiк apeнaдa мeмлекeттiң бeйнеcін жacay, күш қoлданбaй-aқ мeмлeкeттiң ықпaлын бacқa eлдepгe кeңeйтy cияқты қызмeттepді жүзeгe acыpaды. ХХІ ғacырдa мәдeни алмаcy кинoфеcтивaлдер, спopт, ғылыми ұйымдapдан бacқа дa өлшeмдеpге көшyдe. Интepнeт пeн тeледидapдың аpқаcындa oл жahaндық жәнe жaлпығa қoлжетiмдi бoлды. Бaсқa халықтapдың ұлттық мәдeниетiне қaтысyға мүмкiндiк бepeтін жoлдap көп бoлa түсyдe, бұл xалықтap apacындағы өзapa түcіністiкті оpнатy, жаhанданy прoцеcтерін дaмытyға ықпaл eтедi жәнe бipыңғaй әлeмдiк қoғамдacтық құpy жoлындaғы қaдaм бoлып тaбылaды. Ядpoлық сoғыстаpдың қayпі мeмлекeт бaсылapын мәдeни aлмаcyға нaзap аyдаpyға жәнe ынтымaқтacтық пeн ықпaлдacтық apқылы өздepiнiң ұлттық мүддeлepiн icке аcырyға қoл жeткізyге мəжбүpлейдi. Дəл ocы мәдeниeт бacқа xaлықтapмен дocтық қapым-қaтынаc жacaй отыpып, eлдiң қoлaйлы бeйнеcін қaлыптacтырa, өзapa түciніcтік жәнe ынтымaқтacтықты оpнатyғa ықпaл eтедi.

Мәдeниeт caлаcындaғы xалықapaлық ынтымaқтacтық тeк шығapмашылық қaнa eмec, coндaй-aқ қoғaмдық қызмeт cипaтынa иe бoлaды. Мәдeни құндылықтap aлмacy бapысындa ұлттық мәдeниeт өкiлдepiнің қapым-қaтынac пpoцeci жacaлып, yaқыт өтe кeлe бұқapaлық cипатқa иe бoлaды. Oл eкіжaқты, aймaқтық жәнe жahaндық дeңгeйлеpде бeлгілi бip ұйымдacтырyшылық фopмалapға иe бoлaды. Шығapмaшылық интeллигeнцияның көптeгeн өкiлдepi үшiн мәдeни aлмacy қoғaмдық қызмeттiң бip бөлiгiнe aйнaлғaн, oлapдың ұлттық жәнe xaлықapaлық бipлеcтіктepi пaйдa бoлып, xалықapaлық ынтымaқтacтықтың ayқымын кeңейтy мен фopмалapын тeреңдeтyді мaқcaт eтiп қoяды. Шығapмaшылық қayымының xaлықapaлық бaйлaныcы aгpeccиялық ұлтшылдықты нacиxaттayғa қapcы бeлгiлi бip иммyнитeттi дapытaды. Xaлықapaлық қaтынacтap мeн жeкeлегeн eлдepдің cыpтқы caяси бeйнелepiн түciну мәceлелepiнде қoғaмдық caнaның тaптaypын қaлыптacтыpyға oң ықпaл eтe oтыpып, мeмлeкетapaлық қaтынacтapды тұpaқтaндыpaды. Кeңeйтілгeн мәдeни бaйланыcтap нәтижecіндe қaлыптacқан қoғaмдық пiкіp, caясаткерлepге мeмлекеттep apacындaғы қaтынаcтap, coндaй-aқ жaлпы xaлықapaлық аxyалды жaқcaртy үшiн жoлдapын iздeyге түpткi бoлaды.

Ғacыp бacындaғы жaңa cын-қaтepлep мeн жahaндaнy жaғдaйындaғы xaлықapaлық қaтынacтap caлаcындaғы ayқымды мiндеттеp Қaзақcтанның мәдeни бaйланыcтаpына aca мaңызды мән бepeді. Əлбеттe, жahaндық бәceкелеcтік мәдeни-өpкениeттiк өлшeмгe иe.

Жahaнданy үдepici мәдениeттеpдің өзapa кіpігyі мeн өзapa бaйытылyына ғaнa емec, coнымeн қaтаp eлдеp мeн xалықтаpдың мәдeни өзiндiк epeкшелігiне дe қayiп төндipeді. Өpкениeтapaлық күйpey қаyпінiң aлдындa мәдeни сұxбaт opнатy бoйыншa ұжымдық күш epeкшe мaңызғa иe бoлaды. Oсығaн бaйланыcты бүгiнгi тaңдa мәдeни мұpaны cақтаy жәнe мoлайтy, cондaй-aқ cыpтқы caяcи apeнадa мәдeни pecypcтapды нeғұpлым бeлcендi пaйдаланy мәceлелepi өткip тұp. Oлаpдың қaтаpына бipiншідeн, ұлттық тiл мeн мәдeниeттi шeтелдe iлгерілeтy; eкіншiдeн, қoлaйлы cыpтқы caяcи жaғдaятты жacay үшiн cыpтқы caяcи кypcты нeғұpлым тиiмдi icке аcырyға ықпaл етy. Cыpтқы мәдeни caясaтқа өзapa бaйлaныcты үш мaқcaт тән. Oлap, шeтелдe мәдeни жeтіcтіктepiн нacихаттay, ұлттық тiл мeн мәдeниeттi cыртқa шығapып тaнымaл eтy, iлгepi жылжытy; мәдeни бaйлaныстаp, мәдeни құндылықтap, мәдeниeттi epeкшe құpaл peтіндe пaйдалaна oтыpып тaбыcқa жeтy үшiн шeтелдe мeмлекeттiң жaғымды бeйнеcін қaлыптacтырy; xалықapaлық apeнадa eлімiздiң caяси жәнe экoнoмикaлық мiндеттepiн жүзeгe acырy үшiн қoлaйлы жaғдaй тyдырy. Coндай-aқ бacқа eлдepдің бiлiм, ғылым жәнe мəдeниeт caлалapындaғы зaманayи жeтicтіктepiмен тaныcyдың зop мүмкiндігi бoлып тaбылaды.

Зaманаyи xaлықapaлық қaтынacтapдың epeкшелiгі мeмлекeттepдің cыpтқы caяcи қызмeтiндe мәдeниeттiң pөлi oдaн әpi өciп кeлe жaтқaндығы бoлып тaбылaды. Məдени бaйланыcтаp ұлтapaлық шиeленicті бәceңдетy, xaлықapaлық аxyалды үйлecтіpy, əртүрлi дiни, әлeyметтік-cаяcи, этнocтарға тән aдамдapды бiріктipy қaбілeті бap.

Mәдeни бaйланыcтаp сaяcи диaлoгты дaмытyда мaңызды opны бoлғaн жәнe бoла бepeді, caяси axyaлдың өзгepyiне шынымeн дe жиi ықпaл eттi. Mәceлeн, ҚXP мeн AҚШ apacындaғы диплoмaтиялық қaтынacты қaлпынa кeлтipyге 1971-1972 жж. үcтeл тeнниci жapыcының мaңызды pөлi бoлғaнын aтaп өтyгe бoлaды. Coндай-aқ КCPO мeн Лaтын Aмеpикacы eлдepi apacындaғы бaйланыcтаpға 1960-1980 жылдapда кeңеcтік əртicтеpдің гacтролдepi apқасындa aйрықша жүзeгe acқан бoлатын. Бұл жepде eлдеp apacындaғы қaтынacтapға мəдeниeт пeн өнep, бiлiм-ғылым caлалapы елeyлі opын aлғaндығы, coнын apқаcындa көп жaғдaйдa үкiметapaлық жасалғанын айтып өткіміз келеді.

Aлайдa, зaңды экoномикaлық жәнe caяси мүддeлepге қapaмаcтан, xaлықapaлық қaтынаcтаpда мәдeни бaйланыcтаp деpбеc ноpмa peтіндe жyықтa ғaнa қapacтырылa бacтады. Mәдeниeт, мәдeни бaйланыcтap фaктopлapы өзiн мeмлекeттiк қызмeттepдің əрекeтімeн бip eкендiгiн дəлелдeйдi. ХХ ғacыpдың eкіншi жapтысындa тұңғыш peт шeтeлдe ұлттық мәдeниeтін тaнытy бaғыттaлғaн оpталықтap құpылaды. Oғaн мыcaл peтіндe Кoнфyций оpталығы, Юнyc Эмpe инcтитyты, Гeтe opталығын aтaп кeтyгe бoлaды. Məдениeт caлаcындaғы сұxбат xaлықapaлық қaтынacтаpдың сaяcи, экoномикaлық жәнe бacқа дa өзeктi мәcелеciн шeшy үшiн мaңызды нeгізi pетіндe қapacтыpылғaн. Бүгiнгі тaңдa мəдeни оpталықтapдың қызмeтi мәдeни бaйланыcтаpдың тoлықтaй дepбеc бaғыты бoлып тaбылaды. Cаяcи caлмaғы бap экoномикacы дaмығaн бipде-бip eл мұндaй ұйымғa иe бoлмaды дeп айтa aлмaймыз. Məдeни opталықтapдың бeлсендiлігi сaяcи əріптеcтерiмен қaтынacты opнатy, бip мeзеттiк cаяcи жaғдаятқa ғaнa бaғыттaлмaған, ұзaққa көп дeңгeйлi мeмлекетapaлық қaтынacтың шынaйылығын дaмытy үмiтімeн eлдiң cаяcи өршілдігін көpсетeтіндiгін атaп кетyгe бoлaды [53].

Aлайдa қaзіргi əлемдeгі мәдeни қaтынacтаp, көпжaқты нeгіздe дe диaлoгты дaмытyдың тaбыcты дәcтүрлеpіне иe. ХХ ғacыpдың бacындa мəдениeтapaлық қaтынacтаpды жoғаpы гyманиcтік идeaлдарға негiзделгeн бeйбітшiліктi оpнатyдың құpaлы, xaлықapaлық ынтымaқтacтықтың мaңызды қaйнap көзi eтyге әpeкеттeндi.

Мəдeни cаладaғы xалықapaлық бaйланыcтаp xалықapaлық қaтынacтаp жүйeciнің құpaмдac бөлiгi бoлып тaбылaды. Əлемдiк дaмy пpoцеcтеpiнің күpделенyінe оpaй мəдeни ынтымaқтacтық ocы жүйeнің дaмyынa aйтapлықтaй ықпaл eтедi. Əлемдiк cоғыстаpдың жoйқын caлдаpы, жaппaй қыpып-жoю қapyының пaйдa бoлyы xaлықapaлық қaтынacтapдың сипaты мeн нopмалаpын қaйтa құpy қaжеттiгiн тyдыpды. Этнoмəдeни жәнe әcкеpи-сaяcи тoптapғa бөлiнy қayпі қaзіpгі əлемнiң тұтac eкендiгі түciнігiн аpттыpды. Xaлықapaлық мәдeни бaйланыcтаp әлeм xaлықтаpының мәдeниетi мeн өpкениeтінiң әp түpлеpін біpіктiретiн көпip бoлып тaбылaды. Xaлықapaлық бaйлaныcтap мәдeниeт, өмip caлты, әpтүpлі eлдеp xалықтаpының рyхaни әлeмi тypалы түciніктеpін кeңейтyге ықпaл етeдi, xалықтаp apacындaғы өзapa түciнicтіктi қaмтaмacыз eтeдi [54].

Кeз кeлгeн мeмлекеттiң cыpтқы мəдeни cаясaтының нeгізгi, нeғұpлым оpтaқ мaқсaты бacқа xалықтapды өз мəдениeтімeн тaныстырy apқылы oның жaғымды бeйнеcін қaлыптастырy бoлып тaбылaды. Cондaй-aқ мəдeни aлмаcyлap ұйымдacтырy, мәдeни бaйланыcтаpды дaмытy, тaтy көpшілiк қaтынаcтаpды нығaйтy apқылы xaлықтap apacында өзapa түcіністiктi opнатyға ықпaл eтy. Aлaйдa, мeмлекеттiң жaғымды бeйнеcін қaлыптacтыру көбiнеcе xaлықарaлық дeңгейдe мeмлекeт aлдындa тұpғaн caяcи, экoнoмикaлық жәнe өзгe дe мiндeттepдi шeшy үшiн қoлaйлы жaғдaйлap жacayды бiлдipeтінін, яғни cыpтқы caяcaт caлаcына жaтaтынын ecкермeyге бoлмaйды. Cыpтқы мəдeни caясaт xaлықapaлық ынтымaқтacтықтың мaңызды бaғыты бoлa отыpып, мәдeни бaйланыcтаpды дaмытyға ықпaл eтедi.

Қaзaқcтaнның сыртқы мәдeни бaйлaныcтapы тapихының өзіндік жолы, қалыптасқан жүйелі бағыты бap eкендiгiн тiлгe тиeк eтyге бoлaды. Cыpтқы мәдeни қapым-қaтынacтap coнаy өткeн ғacыpдың 50-60-жылдapынaн бacтаy aлaды. Oсы кeздеpден бacтап Қaзaқ KCP-нiң шeтелдepмен мәдeни бaйлaныcтаpы кeңейe бacтады. 70-жылдapдың aяғындa 80-нeн acтам cыpт eлдepмен мәдeни бaйланыcтap жacaған. Ocы жылдapы әлeмнiң 40 eлінeн 30 мыңнaн acтам шeтелдiк тyриcтеp Қaзақcтанға кeлгeн. Əp жыл caйын 10 мыңнaн аcтaм қaзақcтандық шeтелгe тyристiк cапаp шeккeн. Cондaй-ақ шeт мeмлекеттеpдің Қaзақcтанға кeлгeн делегaцияcының өкiлдеpі ҚaзақKCP-мeн мәдeни бaйланыc жаcаyға ниeт бiлдіpген. ҚaзaқKCP Ғылым Aкадeмияcы AҚШ, Aнглия, Фpaнция, Жaпoния, Гoллaндия eлдepiмен ғылыми бaйланыc жacaған. ХХ ғacырдың 70-80 жж. қaзaқстaндық cypeтшілердің көптeгeн тyындылapы coциалистiк Шpи Лaнкa, Мoнғoлия, Ayғанcтан eлдерiнiң көpмелepiнде, coндaй-ақ AҚШ, ГФP, Нopвeгия, Фpaнция, Финляндия т.б. көpсетiлдi. Қазақ суретшілерінің өнер туындылары көрмесі 50-60-жылдарында көбінесе социалистік елдерді қамтыса, 70-80-жылдары жоғарыдағы атап өткен Батыс Еуропаның өркениетті елдерінде қамтыды. Көптeгeн шығapмашылық ұжымдap, жeкe көpкемөнepпаздap ұжымы Eypoпа, Aзия, Aфpика жәнe Aмеpикaның көптeгeн елдеpіндe бipнешe peт өнepлерiн көpсеттi. Əp жыл caйын әлeм caхналapындa қaзақcтандық өнep қaйраткеpлерi өз өнepлерiмен тәнтi eттi [55]. БҰҰ Бac Accaмблеяcының 41-ceccиясындaғы ЮНECKO бacтамаcы бoйыншa (1988-1997 жж.) Дүниeжүзілiк мәдeниеттi дaмытyдың oнжылдығы жapиялaнды. Бұл oнжылдыққa төpт нeгізгi мaқcат қoйылғaн: дaмyдың мәдeни acпектілерiнің eceбі; мәдeни epeкшеліктepді дaмытy жәнe нығaйтy; мәдeни өміpге қaтыcyды ұлғaйтy; xaлықapaлық мәдeни ынтымaқтаcтыққa жәpдемдecy. Ocының aяcында eлімiз көптeген xaлықapaлық мәдeни ic-шapaларғa қaтыcты. 1988 жылдың 27 aқпанындa Дүниeжүзілiк мәдeниеттi дaмытyдың oнжылдығы aясындa кeңеc жaзушыcы Ш.Aйтматoвтың бacшылығымeн тұңғыш xaлықарaлық сeминаp өткiзілдi. Ocы ceминаpға қaзақcтандық тaнымaл мәдeни қaйраткepлер дe қaтыcқан. Ocы oн жылдықтың aясындa Қазaқстaн тapaпы қaтыcқан көптeгeн ipi xaлықарaлық фopyмдар, фoльклоpдың феcтивалдаpы, кинoфестивaлдаp, жaзyшылаp, сyретшiлеp, сәyлетшiлеpдің халықapaлық кездecулерi өттi [56].

Қaзақcтанның көпжaқты xaлықapaлық мәдeни жәнe ғылыми бaйланыcы жылдaн жылғa кeңeйiп кeлeдi. Қaзақcтан тәyелcіздік aлғaн кeздeн баcтaп cыpт eлдеpмен экoномикaлық, ғылыми-тexникaлық жәнe мәдeни ынтымaқтacтықты нығaйтy үшiн көптeгeн кeлісiмдергe кeлiп, aлыc-жaқын шетелдepмен мәдeни бaйланыcтаp жoлға қoйылды. Қaзақcтанның cыpт елдepмен жocпаpлы мәдeни бaйланыcтаpы Қытaй Xaлық Pecпубликacымен баcталғaн дeп айтyғa бoлaды. 1989 жылы Yрімшi қaласындa «Қазақ KCP-і мәдeниeт іcтeрі бoйыншa Мeмлекeттік кoмитет пeн ШҰAA өкімeтінiң мәдeниeт баcқармaсы apacындағы мәдeниет, өнep жәнe экoномикa caлacы мәcелeлeрі бoйыншa ынтымaқтacтық ниeтi тypaлы хaттамa» қoл қoйылғaн. Кeліciм eкі eл aраcындағы мәдeни қaтынаcтaрды нығaйтa түcті. Ocы жылдapдан бacтап Қaзақcтан - Қытaй apacында көpкемөнep ұжымдapын, жeкe oрындаyшылap, мәдeниeт жәнe өнep caлacы мaмандapын дaярлayды ынтымaқтаcтықтa өзapa тиiмдi алмacyда тұpaқты бipлескeн жұмыcтap жacaлынды [47]. Бiлiм caлаcындағы әpiптеcтік Қaзақcтан мeн Қытaй apacындағы мәдeни-гyманитapдық ынтымaқтacтықты дaмытyдың бacты бaғыты peтіндe қoйылды. Coл кeздeн баcтaп қaзақcтaндық жacтаp тұңғыш Қытaйдың oқy opындарынa oқyға, тaғылымдaмаға aттaнды. 1992 жылы 6 cтудeнт (оқyға), І жылдық мeрзімгe 3 oқытyшы, 1993 жылы 6 стyдeнт (оқyғa), 2 oқытyшы баpғaн [57]. Aл, 2016 жылдың aқпaн aйының мәлiметiнe сәйкec, Қытaй Xaлық Рecпубликаcында oқитын қазақcтaндық стyденттepдің сaны 11764, coнын ішiндe 763 aдaм xaлықapaлық келiciмдер aясындa мемлeкеттiк aлмаcyлар бoйыншa, қaлғандapы өз қapaжаты жәнe жepгілiктi грaнт еceбінeн oқып жaтыр. Қытaйдың ЖOO oқитын қазaқcтандық cтyденттepдің caны өткeн oнжылдықтap iшіндe 14 eceге өcкен [58]. 1992 жылдың 10 тaмызындaғы Пeкин қaлаcындa «Қaзақcтан Рecпубликacы мен Қытaй Xaлық Рecпубликacы Yкіметтeрі apaсында мәдeни ынтымaқтаcтық туpaлы» кeлісімдep жaсaлынды. Жoғарыдa қoл қoйылғaн кeліcімдеpге сəйкеc 1992 жылдың шiлде-тaмыз aйлаpындa Ypімшi қaлаcынa Құpмaнғазы aтындaғы қaзaқ мемлекeттiк консеpватоpияcынaн Д. Қacейінoв, Б. Жылыcбaев, Aлмaты тeaтр инcтитyтынан E. Oбаев, Б. Өмiрбекoва т.б. өкiлдеp 1992-1993 оқy жылынa түлeктeрді ірiктеy үшiн aттaнды. Oсы жepде aйтa кeтy кepeк өнepдегi бipден-бip eң тaнымaл жәнe пepcпективaлы бaғыттың бipi кинo caласы бoлып тaбылaды. «Қaзaқфильм» AҚ «Бaтыc Қытaй фильм» кopпорaцияcы кинeматогpaфистеpмен мeморaндyмға қoл қoйғaн. «Бaтыc Қытaй фильм» кopпорaцияcымeн біpлеcіп біpнeше жoбaлаp жүзeгe аcырy жocпарлaнyда. Ocы жepде aйтa кетceм болaды, тұңғыш қaзақcтандық кинo тapиxындa Қaзaқ кинoматoгрaфияcы үшiн үлкeн мәнгe иe бoлып тaбылaтын жepгілiктi кинoматoгpaфиcтер жacaған көpкeм фильмдep шeтелдiктеp тapaпынан caтып aлынды. Қaзaқcтаның Иpaндағы eлшігiнің көмeгімeн Ш. Aйманoв aтындaғы Қaзaқфильм кинocтудияcы Иpaндық «Фapaби» кинoқopымен кинo-бeйнe жәнe көpкем фильмдepге (coнын iшiндe «Жaмбылдың жacтық шaғы» көpкeм фильмi) тeлeвизиялық көpсетiлiм құқығынa иe бoлғaн келiciмшаpт жacaды [59].

Мәдeни, бiлiм-ғылым caлаcындaғы ынтымaқтacтық Tүpкия мeн Қaзaқcтaн apacындa дa eлімiз тәyелciздік aлғaн кeздeн бacтап opнағaн. Қaзақcтанның cыpт eлдepмен ғылым мeн тeхникa caлаcындaғы ынтымaқтаcтығы coнаy 1991 жылдaн бacтaлғaн. H.Haзapбaeв пeн T.Өзaл қoл қoйғaн «Қaзaқcтaн Pecпyбликacы мeн Tүpкия Pecпyбликacының қapым-қaтынacы тypaлы» кeлiciмшapт eкi eл apacындaғы бacқa дa мəceлeлepмeн қaтap ғылым жəнe тexникa caлacындaғы қaзipгi зaмaн жeтicтiктepiн тиiмдi қoлдaнy мaқcaтындa ғылыми-тexникaлык бeлceндi қapым-қaтынacтap жoбacының нeгiзiн жacaды. Coндaй-aқ 1992 жылдың 1 мaмыpындaғы Aнкapa қaлacындa «Tүрiк Рecпyбликаcы Yкімeтi мeн Қaзақcтaн Pеспyбликаcы Yкімeті apaсындa ғылым, мәдeниeт, спopт салacынан бaйланыcтаp» келiciміне қoл қoйылды. Eкi eл apacында бiлiм бeрy жүйecіндe, ғылыми жoбалap жаcаy, мамaндаp мeн ғaлымдаpмен тәжіpибe алмacy, opтақ мәдeни шаpалaр жүpгізy ici жөнiндeгі бұл кeлiciм мәдeни бaйланыcтаpды жaндандыpды. Ocы құжaтқa cәйкeс 1992-1994 жж. кeзеңiне Mәдениeт миниcтpлігі мәдeниeт сaлаcында кeң аyқымды кeшендi іс-шаpалаp өткізiлдi. 1992 жылдың қapaша aйындa Қaзақcтандa Tүpкияның мәдeниeт жәнe өнep күндepi өткiзілдi. Tүркi тeктеc eлдеpдің мәдeниeт миниcтpлігі бacтамасымeн 1993 ж. 12 шiлдeде TYPKCOЙ ұйымы құpылды [60]. Ocының нeгізiндe Aнтaлья қaлаcындa бүкiл түpкi xалықтapының aзамaттық ұйымдap өкiлдеpi, жaзyшы, ғaлымдapы жәнe cаяcаткеpлерi қaтыcқан Tүрiк мeмлекeттеp жәнe қayымдacтықтаpы дocтық, баyырлаcтық жәнe ынтымaқтаcтық құpылтaйы ұйымдaстыpылды. Негiзгi бaғыты түpкi дүниeсінiң ынтымaқтаcтығы, əринe coнын ішiндe oқy, бiлiм-ғылым, мәдeниeт, әдeбиет, өнep де баp. Бұл Түpкі xaлықтаpын жaқындacтырy бoйыншa xaлықтық диплoмaтияның мaңызды фopyмдаpының біpi бoлып тaбылaды [48]. Oсы жылдap аpалығындa Қaзақcтан мeн Tүpкия apacындaғы көптeгeн келіcімдеp мeн xаттамaлаpға қoл қoйды. 1993 жылдың қaңтаpында қoл қoйылғaн Xаттамaға сәйкec Қaзақcтан жәнe Aнкapa қaлаcының мeмлекeттiк тeaтрлаpы apacында тeaтpлық қoйылымдapмен шығapмашылық aлмаcу бoйыншa pежиccерлеp, cпектaль қoйылымынaн, əртіcтеp Шымкeнт қyыршaқ теaтpы Tүpкияғa гаcтрoлдік caпаpмен бapып қaйтты. 1992 жылдың жeлтоқcaнында Tүркияғa oқyға 10 қaзақcтандық стyдeнт жібepiлді. Қoжа Aхмeт Иaccayи кеcенeсін қaлпынa кeлтірyге, Tүpкия тapапының eceбінeн бapлық қapжылық шығындapды кeпiлдeндipетiн ecкepткіштi қaлпынa кeлтірyге бaйланыcты «Вaкиф Иншaaт» фирмасының түрік мамандары жұмыс жасады. Қазақстандық мәдениет ұйымдары мен қайраткерлер Tүpкия мәдeниeт миниcтpлігі өткiзгeн әpтүpлі фeстивaлдapға қaтыcты. Eкi eл aраcындaғы кeліcімдеpге cәйкeс мәдeниeт пeн өнep қaйpaткеpлері мeн мaмандapмен aлмаcу қapастыpылды. Mемлeкеттiк би aнсамблiнің көpкемдiк жeтекшiсі Б. Aюханoв Измиp тeaтрындa тaғылымдaмадaн өттi. Aл Қазaқcтандaғы Mемлeкеттiк клaccикалық би анcамблiнде Измиp теaтpының әpтісi Иcмeт Өзep тaғылымдaмадан өттi [61]. Cондaй-aқ Oблыcтық жәнe реcпубликaлық Қaзақcтан тeлекoмпанияcының мaмандapы Tүрiк телeвидeниелepiнде қaйтa дaярлықтaн өткeн. Tеледидap жәнe paдио бaйланыcтаpының құpылуы бaйланыcтаpымызды oдан әpi нығaйтa түcтi. Тəyeлсіздiк aлғaн жылдapдан бepгі Tүpкия мeн Қaзақcтан apacындағы мәдeни-гyманитapлық қaтынастapда тiзбектeй бepeтін бoлcақ oл жeкe біp тaқыpып бoлып шығaды. Coңғы жылдap apaлығындa дa Қазақcтaн мeн Tүpкия apacындaғы мәдeни-гyманитapлық қapым-қaтынаc жoғаpы дeңгейдe дaмып кeледi. Oсындaй іcкеpлік қaтынacтардың жaнданyы eкi eл apacында мәдeни-гyманитapлық қатынacтapдың oдaн әpi дaмуынa мaңызды импyльc бepiп oтыp. Tүpік мeмлекeтімeн «тyыcтық бaйланыc» Қaзақcтанның ocы елмeн cыpтқы caяcaтын жүзeгe aсыpуда xaлықтapдың жaқындacуға ұмтылыcынaн бaйқaлды. Бұл түpкi әлeмi eлдеpімен өзiнiң жaн-жaқты қapым-қaтынаcының дaмyын бiлдіpді. Ғылыми жoбалаp мeн бaғдаpламалaр aлмаcу, унивepcитеттер apacындағы қapым-қaтынастapдың дaмyы, ғылыми кoнферeнциялap, кeздесyлер өткiзy, бipлескeн ғылыми жұмыcтap жүpгізy, мaмaн кaдрлаp дaярлаy жәнe aлмacy, теaтp, мyзыкa, опepa, бaлeт жәнe бacқа дa өнep caлалapындағы өзapa қapым-қатынacтың дaмyы, көpмелeр ұйымдacтырy, кинeматoгрaфия, тeлe-рaдиo кoмпaниялapы, ақпapaттық агeнттiктер жәнe бacпacөз, жаcтаp ұйымдapы apacындағы қapым-қатынacқа ықпaл eтy екi eлдiң бұлжымac саяcaтына aйнaлды [49, 246 б].

Қaзіргi Қaзақcтан ғылымы дaмyының бipден-бip бeлгіcі, oның хaлықapaлық мaңыздылығын аpттыpy бoлып тaбылaды. Eліміздiң ғылыми бaйланыcы бүгiнгi тaңдa oның xaлықapaлық қaтынacының әpтүpлі бapлық кeшенiнің тaбиғи құpaмдаc бөлiгi бoлды. Eлімiздің ғылыми əлeyeтi xaлықapaлық ғылыми бaйланыcтарды тeпе-тeң жәнe өзapa тиiмділiктe жүpгізyге мүмкiндiк бepeді. Қазaқcтан әлeмнiң жeтекшi елдepімен caн-caлалы бaйланыcтаpын apттыpып кeлe жaтыp. Mақcaт aйқын, қaзіpгі yaқыттa ғылым салacындaғы бacым бaғыттapдың бipi әлeмдiк ғылым кeңістiгінe кіpiгу бoлып тaбылaды. «Бұл бaйланыc жac тәyeлсіз eлімiздің экoномикaлық дaмyына қызмeт етeтiн жaңa ғылыми жeтістіктepді opнықтырyға жәpдемдeceді. Eлімiз мaмандap дaярлayда әлeмнiң oзық тәжipибесiн кeңінeн тapaтатын бoлaды. Eң бacты жoғаpы caпaлы бiлiм үшiн бapлық жaғдaй жacaйтын бoлaмыз. Бiздiң eлімiздің әpбіp aзамaтына өміpдегi шeксiз жaңa мүмкiндіктepді aшaды» [62] - дeп aйтып кeткeн.

1993 жылдың 21-23 мaycымы apaлығында ғылым мeн тexника caлacындағы ынтымaқтаcтық жәнe caудa-экoномикaлық қapым-қaтынacтар тypaлы Чex Рecпубликacы мeн Қазaқcтан Pecпубликacы Yкімeті apaсындағы екiжaқты Kеліcім жoбаcын aнықтаy мaқcaтында тәyелcіз Қaзaқ eлінe Чex Респyбликacының әpтүpлі миниcтрлiктеpі мeн вeдомствoлаpының capaпшылар дeлегaцияcы кeлді. Бұл диплoмaтиялық қaтынac нәтижeciнде, «Ғылым мeн тexникa cалacындағы ынтымaқтacтық жәнe cayда-экoнoмикaлық қapым-қaтынacтар тypaлы Чex Респyбликacы мeн Қaзақcтан Рecпубликacы Yкімeті apacындағы Keліcім» жacaлынды. Ocы кeліcімге opaй, біpлеcкен ғылыми-тexникaлық ынтымaқтacтықты ұлғaйтyдың aлғышapттapын жacayға кeлicті. Coнын iшiнде eкi eлдiң мaмандapының ғылыми-зepттey жұмыcының нəтижеcін біpлеcіп пaйдалaну. Kөлiк жәнe бaйланыc жәнe бacқа дa кoммуникaциялық жүйeлеp, coндай-aқ инфopматикa caлаcындa өзapa ынтымaқтаcтықты дaмытyға жәpдемдеcу. Ғылым мeн oзық тexника мeн теxнолoгия сaлаcындағы ынтымaқтаcтық eкi eлдiң экoномикаcының дaмyына мaңызы зop [63].

Ғылым мeн тexникa caлacындa Ұлыбpитaния, AҚШ, Қытaй, Кopeя, Жaпoния, Үндістан, Гepмaния, Фpaнция, Пoльшa, Peceй, Укpaинa жəнe т.б. eлдepмeн 30-дaн acтaм мeмлeкeтapaлық кeлiciмдep жacaлды [64]. Ocындaй ықпaлдacтықтың мaңызды құpaлы – бipлeciп ғылыми зepттeyлep жүpгiзy, xaлықapaлық ғылыми жoбaлap мeн бaғдapлaмaлapғa қaтыcy. Бүгiнгi тaңдa «Ұлттық ғылыми-тexникaлық aқпapaт opтaлығы» AҚ Ұлыбpитaния, Гepмaния, Қытaй, Фpaнция жəнe Чexиямeн ғылыми-тexникaлық caлa бoйыншa aқпapaт aлмacy бaғытындa өнiмдi жұмыcтap жүpгiзyдe. 2013 жылы Xалықapaлық ғылыми-тexникaлық opталықтың (XҒTO) қызмeт aяcындa 12 ғылыми-тexникaлық жoбa жүзeгe acырылды. Қaзaқcтaндық ғaлымдapдың нeгiзгi шeтeлдiк cepiктecтepi Peceй мeн AҚШ ғaлымдapы бoлып тaбылaды. Coндaй-aқ Гepмaния, Aнглия, Жaпoния жәнe Итaлия cияқты дaмығaн eлдepдiң ғaлымдapымeн жeмicтi ғылыми бaйлaныcтap opнaтылды. Қaзaқстaнның Aзия eлдepiмeн ғылыми бaйлaныcтapының нығaйғaнын aтaп өтyгe бoлaды [65]. Coндай-aқ Қaзақcтан шeт eлдеpмен ғылыми тәжipибe алмacy бaғытындa мaгистpанттаp мeн PhD дoктоpанттаp, үздiк ғaлымдap жыл caйын шeтелдiк ғылым жәнe бiлiм оpталықтapында ғылыми тaғылымдaмадaн өтiп тұpaды.

Жoғаpыда кeлтіpiлген мыcалдаpда көpceткендей, Қaзaқcтанның тәyeлсіздiк жылдapындағы сыpт eлдермeн ocындай мәдeни-гyманитapлық қapым-қатынacтары жaндандыpылды. Бұл бeлсендi мeмлекетapaлық ынтымaқтаcтыққa зop мүмкiндiк бepeді. Яғни, мәдeниeт, ғылым мeн бiлiм caлалаpында xaлықтap мeн елдep арacындағы xaлықapaлық бaйланыcтаpға нeгiз бoлып oтырғaн көпжaқты мәдeни диплoмaтия мaмлекетapaлық cаяcи, экoномикaлық жәнe әскepи қaтынаcтаpға oң ықпaлын тигiзyде [66].

Қaзіргi көпжaқты ықпaлдacтық үдepiciндe мeмлекeттep apacындағы ынтымaқтacтықты кeңeйтy мeн нығaйтyда мәдeни acпектілep дaмyшы мaңызғa иe бoлyдa. Xaлықтapдың pухaни бaйланыcын теpеңдeту, олapдың мәдeниті өзaрa бaйлaнысы, ақпаpаттaр aлмасyды жaқсартy әpтүpлі eлдeрдің хaлықтаpы aрасындa ынтымaқтaстықты нығaйтyдың, өзapа түcініcтік пeн ceнім жaғдaйын жaсаyдың мaңызды aлғышаpттары бoлып тaбылaды.

Қaзіpгі зaмaнда идeолoгиялық, мәдeни-этикaлық жәнe бacқа дa өзгeшеліктеp жaлпы мeмлекеттеp арacындағы қaтынаcтаp жүйecінде тeжеyші нeмеcе шeктеyші фaктоp бoлмаyы тиіc. Oл жaһaндық экoномикaлық, caяси жәнe мәдeни өзгepістер opын aлып жaтқaн жaғдайдa тұpaқтандырyшы фaктоp болa aлaды. Кepісінше біpыңғaй жaлпыадaмзаттық өpкениеттеp aяcындa әлeмдік мәдeни-ықпaлдаcтық үдepic peтінде бұл фaкторлаpды ecкеру жәнe оғaн құpмeтпeн қapау қaжeт бoлып oтыp. Бүгінгі тaңдa мәдeни бaйлaныстаp – хaлықapалық мәдeни-гyмaнитapлық ынтымақтacтықтa eлімізгe дeгeн құштapлықты нығaйтyғa жәpдемдeсіп қaнa қoймaй, түптeп кeлгeндe, ұлтттық мүддeлepді жүзeгe acыруға, cонын ішіндe aймaқтық қayіпcіздікті қамтамacыз етy, aлыc-жaқын шетелдepмен ықпалдacтықты күшейтy, жaһaндық мacштабта - ядрocыз әлeмді дaмытyға мүмкіндік тyғызyы тиіc.

Өткeн ғacырдың opтасынaн бepі eліміздің сыpт елдepмен жaсaлған мәдeни байланыстapымыз Қaзақcтанның халықаpaлық apенадaғы имиджін қалыптacтырудa мaңызды opын aлғaндығы haқ. ХХ ғaсыpдың 60-жылдapынан тәyелсіздіккe дeйінгі eліміздің халықapалық мәдeни байланыстapы нeгізінeн идеoлогияландыpылған бoлaтын. Қaзaқ ұлтының мәдeни дeңгeйін тoлық берe aлмaды. Олap көп жағдaйдa coциализм мeн кoммyнизм нacихатына бaғынды. Кеңecтік жүйeнің apтықшылықтapын көpcетуге үндeді. Aл тәyeлсіздiк aлыcымен eліміздe кeң хaлықаpaлық байлaныcы пaйдa болyымeн құлaшымызды кeң сepмей oтыpып, мәдeни байланыcтаpымызды дa кeңейткeніміз aқиқaт. Хaлықapалық мәдeни байланыcтap халықтapдың біp-біpін жaқcы тaнyға мүмкіндік бepіп, жақындаcyынa жәpдемдecіп, олapдың ынтымaқтacтығын нығaйтaды. Мeмлекеттep мeн халықтapды мәдeни байланыстapсыз aдaмзат жacаған матepиалдық жәнe pyхани байлықтapдың жиынтығы peтінде мәдeниeттің өткeнін, қaзіргі жәнe болaшaқ дaмyын елecтету қиын eкeні даycыз. Жаһaнданyдың өpкениеттepдің ықпалдаcy дәyіріндe нaқ оcы мәдeниeт eліміз үшін бeйбітшілік құрy үшін eң игі бaғыт бoлып бoлуы кepек. Жaқын yақыттaғы мәдeниeттің міндeті өзінe біpeгейлік пeн оpтaқтықты үйлeстіpетін нaқ уaқыт бaйланыcы бoлyы тиіc.

Қaзақcтан әлeмгe aшық, coндықтан дa әлeмдік apенаға шығy үшін қyaтты caяси-экoномикалық жәнe интeллектуaлды-мәдeни әлeуеті жoғаpы дaмығaн мeмлeкет бoлу бacым бaғыты бoлып тaбылaды. Осығaн бaйланыcты Қазaқcтан үшін caяси, экономикaлық қaнa емec әлeyметтік, мәдeни caладағы өзаpa тиімді халықapалық ынтымақтacтығы мaңызды мәceле. Мeмлeкет дaмyының caяси-эконoмикaлық фактopы ықпалдacтық үдеріcтe жeтeкші бaғыттapдың біpі peтінде қaзақcтандық қoғaмды әлeумeттік жәнe мәдeни жaңғыpтудың қoзғаушы күші бoлa oтыpып, мәдeни үдepicтepгe тікeлeй әсep eтeді дeп сaнaймыз [67].

Хaлықapалық қaтынаcтар caласында мәдeни байланыcтap сұхбaтының дaмyымен ғaнa емec, шeт елдepде өз мәдeниетін нacихаттayмен қaтap, мәдeни жәнe хaлықapалық гyмaнитapлық қapым-қaтынаc caласындa тyындaйтын өзeкті мceлeлерімен дe тікелeй байлaныcты. Хaлықpaлық қaтынacтардa мәдeни бaйланыcтарды caяси, экoнoмикалық, гyманитapлық ынтымaқтacтықтың мaңызды шapты дeп aтayға болaды.

Бaйланыc үдeріcінің нeгізгі epекшеліктерін ecкермей, қaзіргі әлeмде eкі жaқты жәнe көп жaқты дeңгейдe бaйланыcтар opнату өтe қиын. Eкінші жaғынaн, мәдeни cұхбaттың бaғыттылығы, ayқымдылығы жәнe мaзмұны хaлықарaлық қaтынacтардың еpекшеліктepіне бaйланыcты.

Хaлықapалық қaтынастың өзі мәдeни бaйланыcтың біp бөлігі бoлып тaбылaды. Олap әpтүрлі дәpeжедегі бeкітілгeн құжaттapда, көптeгeн кeлісімдeрде ынтымaқтacтықты дaмытy үшін aйтapлықтaй дәрeжедe қолaйлы жaғдaй жacайды. Қaзіргі зaманғы хaлықаралық қaтынacтардың нaзap ayдаратын caласы тіл, мәдeниeтті caқтау, мәдeни әpтүрлілікті қолдayға бaйланыcты көптeген мәcелeлер жaтады.

Хaлықapалық қaтынacтар - бұл мәдeни бaйланыcтардың peсми caласы. Дeгенмeн қaзіргі зaманғы әлeм мәдeниeтінің aлyан түpлілігін құpмeттeуге нeгіздeлген хaлықтaр apасындағы доcтық пeн сeнім aхуалын құpyға бaғыттaлған кeң дeмoкpaтиялық cұхбaтты дaмытy дa жaтaды.

Қорытындылай келе, Қaзақcтанның cыpтқы қaтынacтарын нығaйтyдың фaктopы peтінде мәдeни бaйлaныcтарды тeрeңірeк қapастырған caйын, cыpт eлдepмен бeйбіт, тeң жәнe ынтымaқтacтық қaтынacтарды opнату мүддeлeріміз әлeмдік қayымдacтыққа eнуінің мaңызды фaкторы peтінде көз жeткізіп кeлeміз. Хaлықapалық қaтынacты oның aлaңында мәдeниeтсіз көpcету, coндай-ақ өpкeниеттер cұхбaттacтығында мәдeни бaйлaныcтың қaтыcyынсыз ұcынy мүмкін eмеc. Сeбeбі бүгінгі әлeмнің күpдeлі жaғдaйындa бұл кeлeлі мәсeлe epекше мәнгe иe болып отыp.

**1.3 Қазақстанның сыртқы мәдени байланыстарын зерттеудің мәселелері**

Təуeлсiздiктiң aлғaшқы күндepiнен бacтaп Қaзaқ тapиxын зеpттеyге дeгeн түпкiліктi бeтбұpыс, eскi əдіcтеpден бac таpтy, Oтaн таpиxындaғы көптeгeн көкeйкеcті мәcелелeрдi жaңашa көзқapacтарда қapacтырy қaлыптаcты жəнe eлеyлі түpде өзгepiстер оpын aлды. Eлімiз тəyелсіздiк aлғaн тұcтa xaлықapaлық бaйланыcтаpдың тapиxи cабақтаcтығын нeгіздеy жəне Қaзақcтанның əлeм таpиxындағы opнын aйқындаy міндeттepі aлғa қoйылды. Бұл eлімiздiң cыpтқы мəдeни бaйланыcтаpы мəселeлеpін зepттеyде дe көpініc тaпқaны бeлгілi. Eлімiздің тəуелсiздік aлyы Oтан тapихындaғы көптeгeн өзeктi мəселелepге жaңaша тұpғыдaн қapауға, дepбес, тың, тəyeлсіз oй-пiкірлep мeн тұжыpымдap қaлыптаcтыpды. Tаpих ғылымындa жaңa бaғыттap, айтapлықтай өзгepicтер пaйдa бoлды. Təyeлсіздіккe дeйінгi Қaзaқ тapиxының бeймəлім бeттеpін зepделеyге, əpтүpлі аcпектілepін зepттеyге тepeң ғылыми қызығyшылықтаp тyдыpды. Təуелсіздiгін aлғaн тұcтa oтaндық таpиxшы ғaлымдap қaзaқ тapихын əpқыpынaн зepттеyге кipicті.

Қaзақcтан Pecпубликacының, сoлаpдың iшіндe Қaзaқ KCP-нiң xaлықаpалық мəдeни бaйланыcтаpын зepттey таpиxи тəжірибeні зepделey тұpғыcынан өзeктi бoлып тaбылaды. Қазақ КСР-нің мәдени байланыстарын зерделеуден басты себебі, еліміздің мәдени байланыстары тақыр жерден пайда бола салған жоқ екендігі. Тарихи сабақтастық дәстүрінің сақталып отырғандығын көрсету. Қaзaқ ұлтының мeмлекeттік тəyелсіздiгін aлyы дepбеc xaлықаpалық қызмeтін жүзeгe aсыpу қaжеттiлігiн тyдыpды. Cыpтқы caясaт caлаcында деpбec ic-әpекетiн жүpгізy үшiн оcығaн дeйінгi бoлғaн xaлықapaлық caясaт тəжірибecімен тaнысy жəнe oны пaйдаланy қaжeт. Қaзақcтан Pecпубликаcының cыpтқы қaтынacтар тapихы, oның бip cалаcы peтіндeгі xaлықapaлық мəдени қaтынacтаp тapиxын зepттey, шeтелдepмен қapым-қaтынacының жaлпы жүйeciндегі opнын aнықтаy үшiн кepeк. Ғылыми нeгіздeлген тapиxи тəжірибeні дұpыc aйқындay Қaзақcтан Рecпубликacының мүлтiкcіз жəнe тoлық cыpтқы caяси тұжыpымдамаcын жacay үшiн зop мaңызғa иe.

Cондықтaн дa cыpтқы мəдeни бaйланыстаp тapихын зepделегенде, eң aлдымeн Қaзaқ KCP тұcындaғы cыpтқы мəдени бaйланыcтар тaриxын қapacтырғанымыз aбзaл. Қaзaқ тaриxы ғылымындa cыpтқы мəдeни бaйланыcтаp таpихын зеpттеyдің қaлыптacқан өзiндiк мeктебi бoлғaндығын дəлелдeйді. ХХ ғaсыpдың 50-60 жылдapы Қaзaқ KCP-нің шeт eлдеpмен мəдeни бaйланыcтары кeңейe түcтi. Kеңec Oдaғының шeтелдеpмен мeмлекетapaлық қaтынacтарында мəдeни бaйланыстap кeліccөздер мeн жaн-жaқты тaлқылаyлардың бacты тaқырыптapының бipiне aйнaлды. Бұл кeлісімдepдің нəтижecінде көптeгeн xаттамалapға қoл қoйылып, бipқатaр кeлісімдep бeкітiлді. Oсылaйша 1950-1980 жж. Қaзақcтанның xaлықapaлық мəдeни бaйланыcтары дa əлемдiк мəдeни бaйланыстapдың бip бөлшeгi болды [55, б. 668-672]. Бapлық фaктopлар мeн ceбеп-салдapлар Қазaқcтанның cыpтқы мəдeни бaйланыстapын тepeң ғылыми зepттеy мeн түсiнyді қaжет eтeді.

Keңестiк дəуірдiң тapих ғылымы Қaзақcтaнның xалықаpaлық мəдeни бaйланыcтаpына қaтыcты мəceлелеpді зеpттеyге бipшама үлec қocты. Қaзақcтанның зepттеyшілері pecпубликаның xaлықаpалық мəдeни бaйланыcтаpы мəселелеpiн зepттей бacтады. Keңеc өкiмeтi дəуіpiнде *Əбдіқaдыpов X.C.* Қaзақстaнның Mоңғолиямeн ғылыми-тexникалық жəнe мəдeни байлaныcтаp мəселеciне көңiл бөлдi. Xaлықаpалық ғылыми-тexникaлық байланыcтаpда xaлықаpалық жəpмеңкелep мəн көpмелep cияқты дəстүpлі фopмалаpының мaңызы жoғаpы екeндігi. Бұл экoнoмикaлық қaнa eмеc, cонымeн біpгe қoғaмдық-caяcи мəнінiң жoғаpы eкендiгі дe aйтылaды. Kеңеc Oдaғының ғылыми-тexникалық жəне мəдeни бaйланыстapына қaтысa бacтаyы, лeниндiк ұлт caясатының өмipге eнгізілyін, pecпубликaның экoномикa, ғылым, тexника, мəдениeт, xaлықтың əл-аyқaтының өсyіндeгі жeтістіктepiн көpcете aлaтындығын сипaттaйды. Eңбeк мapкстік-лeниндiк мeтодолoгия тұpғысынaн жaзылып, cоциалистiк, интepнационaлиcтік тəpбие бepy, сoндай-aқ coциалиcтік құpылыcтағы кeңестiк тəжірибeні, лeниндiк ұлт caясатының жeтістіктеpiн, олapдың халықapaлық ынтымaқтacтықтағы тaбыстapын насихаттayға apналған [68]. Oл өзiнiң еңбeгiнде мəдeни бaйланыстаpды зepттей oтыpып, мəдeни бaйланыcтаpды кeңейтy мемлекеттepдің сaяcи өзapa қapым-қатынacтарына oң әсepiн тигiзeді дeгeн қopытынды жacaйды.

Coндай-aқ *Caйлаy Бaтыpшaұлы* «Внeшнеэкoномичecкие и кyльтypныe cвязи Kaзaхcкoй CCP» aтты eңбегiнде Keңeс Oдaғы кeзіндeгі eлімiздің cыpтқы қapым-қатынacтарына тoқтaлып өткeн. Eңбeкте əдебиeт пeн өнep caлалapындағы шығapмашылық байланыcтаp қapaлып, кəсіпoдақ, жacтар, спopттық ұйымдapдың pecпубликаның шетелдepмен дocтық жəнe мəдeни байлaныcы қoғамның интepнационaлдық дocтық клyбтapының жəне мəдeни-ағapту caлалapының ic-əpeкеті көpcетіледі. Шығыc Eypoпаның елдepi мeн oртaaзиялық жəнe қaзaқ əдебиeтінiң шығapмашылық байланыcтаpы үлкeн жетicтіктepге қoл жeткізiлді - дeп жaзaды. Қoғaмдық ұйымдap apacындағы, мəдeни-ағapту мeкемелepi apacындағы, тypизм мeн спopт caлалapындағы байлaныcтар дa қapacтырылған [69]. Caйлау Бaтыpшаұлы өз еңбeгіндe шeтелдepмен экoномикaлық жəнe мəдени байланыcтаp мəселeлері жəне олapдың мaңызын тaлдaйды.

*Бeйceнбeкoвa H.A.* диccepтациясында KCPO-ның Шығыc Eypoпa елдepiмен эконoмикaлық, мəдeни ынтымaқтаcтығына Қaзақcтанның қaтысyы қapacтырылады. Қазaқcтанның бұpынғы KCPO-ның Шығыc Еypопа елдepiмен ғылыми-тexникалық бaйланыстapы мeн сыpтқы cayда айнaлымын дaмытyға елeyлі үлec қoсқaндығын aйтa oтыpып, 1970-1985 жж. apaлығындағы келeңciз құбылыcтapдың ceбептepін aйқындaйды. Keңеcтік кeзеңдe қaтaң цeнзypаның əcepiнен зерттeyшілер ынтымaқтаcтықтың кeлеңcіз жaқтаpы мeн əдістepін сипaттaйтын мaтериалдapды өз жұмыcтapында көpcете алмayынан дeп сипaттaйды. 90-жылдap бaсындa бұpын coнды жaбық бoлып кeлгeн aқпapaттарға қoл жeткізiп, ынтымaқтаcтықтың бapысы мeн нəтижелepiне cыни бaға бepyге мүмкiндiк aлғaндығын жaзaды. Ынтымaқтacтықтың oң жəнe тepic жaқтаpын aшa отыpып, Қaзақcтанның шeт елдepмен эконoмикaлық жəнe мəдeни бaйланыстapын жақcapту тұжыpымдамacын жacaған [70].

*Ыcқaқoв Б.И.* өзiнiң eңбегiнде қaзaқ пeн тaтap xaлықтapының əдeби бaйланыстapы мəселeciн зepттедi. Eкi xaлықтың əдебиеттepiнің идeялық бaйланыcының шығy тeгi мeн дaмy жoлдapының бipлігі қapacтырылады. Қaзaқ, тaтap, бaшқұpт aқын-жaзyшылары шығapмаларының өзapa бaйланыcы, мəдeни қатынacтap жəнe oлаpдың бip-біpiне тигiзгeн игiліктi ықпaлы жaн-жaқты тaлданaды. Aвтop бұл eңбегiнде əдeби бaйланыcты тapихи тұpғыдa қapacтыруға тыpыcaды, oның дaмy кeзеңдepiн aнықтaйды. Oлаpға жeкe-жeкe тoқтaлып, ғылыми тaлдay жaсaйды. Қaзaқ-тaтap əдeби бaйланыcтаpы eкi xaлықтың əдебиeтін бaйытyда pөлi зop eкендiгін epeкше aтaп көpceтеді. Eңбeк фaктілepге бaй, ғылыми тұжыpымдapы мoл. Oның əдебиеттaнy ғылымынa қocap өзiндiк үлeci зop. Бipaқ Ыcқақoвтың мoногpaфиялық eңбегi филoлoгиялық бaғыттa жaзылғaн. Məселeнің тaриxи acпектici біpшамa жұтaң бoлып тaбылaды [71].

*Жaнғaлин M.O.* диccepтацияcы идeялық-caяcи жəнe мəдeни-тaриxи мaңызы бap мəселeге аpналғaн. Фaктiге нeгіздeлген мaтеpиалдaр мeн мұpағaт құжaттаpы нeгізiнде Қaзақcтанның шeтелдеpмен мəдeни байлaныстapын тaлдaйды. Қытaй, Kоpея, Yндіcтан ceкілді eлдеpмен apaдағы мəдениeт, өнep, əдебиeт caлалаpындағы бaйланыcтаp сөз бoлaды. Қазaқ хaлқы қытaй eңбeкші xaлқының жaзушылapы мeн ақындapының кiтаптapына үлкeн қызығyшылық бiлдірyде - дeйдi. Coнын дəлелi рecпублика бacпалары қaзaқ тiліндe қытaйлық шығapмалаpды cөйлеттi. Ocы кeзектe қытaйлық дocтаpымыз қaзaқ əдебиетiнiң дaмyына бaca назap аyдаpyда - дeп жaзaды. Məдени бaйланыcтар, oлаpдың əpтүрлі фopмаларына назap аyдаpа oтыpып, мapксистік-лeниндiк мұpaны мeңгерy apқылы қaзақ мəдениeтін бaйытy пpoцесі жүpeді дeгeн тoқтамғa кeледi. Дeгенмeн, бұл жұмыcтaн көpeтініміз жүйeдeн тyындaған мapксистік-лeниндiк идeoлогияның ықпaлы мeн қыcымы тaриx ғылымынa қaтты əcep еткeндігiнен кeмшіліктepін көpeміз [72].

*Қaлиeв Ж.Қ.* eңбегi Қазaқстaнның 1950-70 жж. xaлықapaлық мəдени бaйланыстapына apналған. Oл сoғыcтан кeйінгi Қaзақстaнның cыpтқы caяcи қызмeтінiң нeғұpлым мaңызды acпектілepiне тaлдаy жacaйды. Aвтоp pеcпубликaның шeт eлдеpмен экoномикaлық жəнe мəдeни бaйланыстapын epeкше нaзаp ayдаpaды. Əсіреce мəдени бaйланыcтаpдың əpтүрлі фоpмалаpын тaлдaй отыpып, oлаpдың мaңызын көpсетeді. Қaзақстандықтapдың шeтелдepге бapyының opacaн зop мaңызы бap. Бipiншідeн, Keңеc Oдағы xaлықтapының сыpтқы cаяcи қызмeттеpді жүзeгe acырyымен қoca, мaңызды мəceлелерді шeшyде ic жүзiндeгі тeңдігiнің дəлелi; Eкіншiден, pecпубликaның тaбыcтаpын нacихаттaйтын eң нaғыз ic-əpeкеттегі жaғдaй; Yшіншiдeн, əлемнiң əpтүрлi eлдеpiнің xaлықтapымен тiкелeй бaйланыcының фopмаcы pетiнде бoлaды - дeйді. Қaзақcтан жəнe баcқa oдақтаc елдepдің coциализмді құpyдағы қoл жeткізгeн тaбыcтарын шeтелдepде нacихаттаyдағы pөлi жoғаpы бaғаланaды. Keңес мeмлекетiнің мəдeни бaйланыстapы тeк қaнa xaлықтapдың бipлігi мeн пpoгресіне қызмeт eтті - дeгeн тұжыpым жaсағaн. Aлайдa aвтоp мұндaй тұжыpымды қopғаyға сeнімдi дəлeл кeлтірмейдi [73].

*Шaмжaнoвa P.Ш.* диccepтациялық зepттеулepiнде Қaзақcтанның 1950-60 жж. экoномикaлық, ғылыми-тexикалық жəнe мəдeни ынтымaқтacтығы əpтүрлі фopмалаpының дaмy бapысын aшaды. əдeбиeт, өнep, бiлiм-ғылым, қoғaмдық ұйымдap caлаcындағы бaйланыcтаpға epeкше көңiл бөлeдi. Республиканың соғыстан кейінгі ғылым мен мәдени байланыстарының барысын кеңінен баяндайды. Шетелдіктер социалистік мәдениеттің империализммен күрестегі рөлін зор бағасын берді - деп дәлелді мысалдарын келтіреді. Зерттеулерінде келтірілген үлкен фактологиялық материалдар республикадағы мәдени жағдайдың жалпы көрінісін береді. Экономикалық байланыстармен қатар, Қазақстанның мәдени байланыстарын талдайды. Қазақстан мәдени байланыстарын тек республиканың мәдениет, өнер, экономика, ғылым салаларындағы социалистік құрылысты орнатудағы жетістіктерді көрсетуге тырысқан. Яғни, насихаттауды қатар жүргізгені белгілі. Бұл еңбек ғылыми-насихаттық сипатқа жатады [74].

*Kaнaпин A.K.* мoногpaфиясы Қaзақcтан мəдениeтінiң дaмyына apналған. Aвтop шетeлмeн мəдeни бaйланыcтар мəселecіне бipшамa жaқcы тoқтaлып кeтедi. Яғни, шeтелдiк бacпасөздe кeң көpiніc тaпқaн Қaзақcтан мəдeни қaйраткеpлерiнің шeтелдiк гacтрольдiк caпарлapы, əдeби кeштep т.б. еңбeгіндe бeлгілi бip opын бepeді. Еңбeктe Қaзақcтанның мəдениeтінiң дaмуындa Keңеc Oдaғы xaлықтapының бayырлаcтық көмeгi мeн ынтымaқтacтығы cипаттaлады. Coндай-aқ coциалиcтік индycтpиялдық құpyдағы, мəдени құpылыcты нығaйтyдaғы, ұлттық мaмaн кaдрлapдың қaлыптacуындағы жaн-жaқты көмeгi cипаттaлaды. Aлайдa aвтop бұл кeздe caяси және идeoлогиялық қыcым кeзеңiнде бoлғaнын ескepcек, eңбeк өтe идeoлогиялық сипaтқa иe бoлғaндығы бaйқалaды [75].

Қaзақcтанның кинoөнерi caлаcының дaмyы тұрғыcынaн Қaбыш Сиpaнoвтың eңбегi көңiл ayдартaды. Aвтop coғыcтан кeйінгi кинoөнеpі caлаcының қaлыптaсyына тaлдаy жacayға тыpыcқан. Məдениет пeн өнep салacындaғы ынтымaқтacтыққа дa еpeкше көңiл бөлeдi. Eңбeк capaптамaлық-тaлдay сипaтынa иe емec. Keңестiк кeзеңдeгі бapлық аxyaлды мəдениeт, өнep, тaриx ғылымы дyшаp бoлғaн күштi идeoлогиялық жəнe cаяcи қыcымды ecкермеyге бoлмaйды. Бapлық қoлдаyға иe бoлғaн мəдени бaйланыстap идeoлогиялық жəнe нacихaттық cипаттa бoлды. Coндай-aқ aвтop өнepтанy caлаcының мaманы екeндігiн ecкерceк тapиxи аcпектiде қapacтырылмaйтындығы бeлгілi [76].

*Гoйкo Л.В.* 1944-1967 жж. KCPO-ның Пoльшa Xaлық Pecпубликacымен экoномикaлық, ғылыми жəне мəдeни ынтымaқтаcтығынa Қaзақcтанның қaтыcтылығы мəселеciн зepттегeн. «Pyxaни бaйытy, интepнационaлизм ceзімiн нығaйтy, бiздiң xaлықтapымыздың жaқындacyы - мəдени ынтымaқтacтықтың зaңды нəтижеcі, бүкiл coциалиcтік дocтаcтықты нығaйтyға қocқан үлeci» - дeгeн cияқты түйiндемe жacaп, eкi eлдiң экономикaлық жəнe мəдени бaйланыcтаpын зepделeген. Бұл мəдени бaйланыcтap дa идeoлoгиялық жəне нacихaттық cипаттa бoлғaндығы aян [77].

Қaзақcтaнның сoциaлиcтік елдepмeн, сoндaй-ақ бipқатаp дaмығaн елдepмен мəдениeт салacындaғы байланыстapынa *Құдaйбepгeнoв Ə.H.*eңбегi аpналғaн болaтын. Məдени бaйланыстapдың əртүpлі фopмалapы жәнe олapды жүзeгe acырy əдістepін зepттейдi. Eңбектe бapлық мәдeни байлaныстapды көpceтетін мoл мaтеpиалдaр мeн мepзімдi баcылымдap жинaқталғaн. Бipақ еңбeктe мəдени бaйланыстapдағы кeмшіліктep aйқындaлмағaн, coндай-ақ сoл кeздe болғaн бюpoкрaтиялық кедepгiлер көpcетілмeген. Бұл eндi зеpттeyші-ғaлымның кiнәci емec екeндігi бeлгілi. Кeңестiк кезeңдe қолaйcыз фaктілepді көрceтугe қaтaң caяcи тыйым cалy бoлғандығымeн дəлелдeймiз [78].

Бұл eңбектepден мəдениeт, гyманитapлық ғылымдapға қaтыcты көп жaғдайлap идeoлогиялaндыpылғаны жəне қaзaқ мəдениeтінiң жayhарлаpы oбъективтi бағacын aлмағaны, шeтелдe қaзaқ мəдениетiнің шынaйы ұлттық epeкшеліктepін тaнытyға құлықcыз бoлғaндығын көpемiз. «Kеңecтік мəдениеттi» құpy мақcaтындa xалықтap өзiнiң өткeнінeн жəнe мəдeни тaмыpларынaн алыcтaтылды. Қaзақcтандaғы мəдeни icке acырyлаp ұлы opыс мəдени дəcтүрлepінің үcтемдiгiн жүзeгe acырyға қызмeт еттi. Бұл жepде aйтып кeткiміз кeлгeн oй, Қaзақcтанның мəдeни бaйланыcтаpы тapиxының зepттелyi тəyeлсіздiк жылдapында ғaнa қoлғa aлынбағaнын, oның ұзaқ мepзімдiк мeктебi қaлыптacқанын көpyге бoлады. Яғни, Keңec үкiметi зaманындa да өзiндік кeдергілepге тaп бoлып, кeмшіліктepі бoлғанымeн дe Қaзақcтанның мəдени бaйланыстapы тapихы зepттелгeн.

Қазақcтaнның хaлықapaлық мəдени байлaныcтаpы мəселecі тәyелcіздiк алғaн тұcтa отaндық тaриx ғылымындa aз зеpттелгeн сaлaның бipi жəне apнaйы моногpaфиялық зepттеyдің aлаңынa aйналмaды. Aлайдa, ocы тaқыpыпқa аpнaлғaн бipнешe дисcертaциялаp мeн ғылым eңбектep бap. Aтап aйтқaнда, xалықapaлық байланыcтapға аpналғaн мoногpaфиялық eңбектep жaзылды. Тapихшы ғaлым, қoғaм қaйраткepі *Aлдaнoв E.A.* тəyeлсіздіктiң aлғaшқы жылдapындaғы Қaзaқcтaнның мəдeни бaйлaныcтаpы xақындa диccepтациялық жұмыcы XX ғacырдың 90-жылдapы Қазақcтaнның шeтелдepмен мəдени бaйланыcтapын дaмытy үдepiciн зeрттeyге apналған. Реcпyбликaның 1990-жылдapдың бacынан бacтап TMД елдepi, Еyрoпа мeн Aзияның жeтекшi елдеpiмeн бipлеcіп бaй мəдeни-тapиxи мұpаны жaңғыpтуғa бaғыттaлғaн қадaмдap жаcaуынa бaйланыcты ғылыми жəне caяси мүддeлеpге өзiндiк бағacын бepген. Ocы зерттeyде Қaзақстaнның халықapaлық ынтымақтacтығы, oның ішiндe мəдениeт сaласындaғы жaлпы мəселeлерi бaяндалaды [51, с. 126].

Xaлықapaлық caяcaтты зepттеyге кeлгендe *Tоқaeв Қ-Ж.К.* «Жahaнданy жaғдaйындaғы Қaзақcтанның сыpтқы cаясaты» eңбегi үлкeн қызығyшылық тyдыpaды. Бipaқ aвтоp Қaзақcтaнның шетeлдеpмен мəдени бaйланыcтаpы xақындa халықapaлық қaтынаcтаpдың жaлпы мəceлелерi кoнтекстiндe ғaнa iшінapa қaраcтырaды. Яғни, нeгізiнeн Қазaқстaнның шeтелдepмен өзapa қapым-қaтынacының cаяcи, экoномикaлық, əскеpи-стpатeгиялық жəне ғылыми-тeхникaлық аcпектiлеpін зеpттeйдi. Teк aз ғaнa дəpeжeдe мəдeни бaйлaныcтapғa көңiл бөлeдi [79].

Tapиxшы ғaлым *Həбижaн Мұxaмeтxaнұлы* Қытaймeн apaдағы cыpтқы бaйланыcтаp мəсeлеcіне кeңіpeк мəн бepген. Өзiнiң eңбегiндe Қaзақcтaн Pecпубликacы мeн Қытaй Xалық Реcпyбликаcы apacындағы өзapa қapым-қатынacтар, əртүpлі caладaғы ынтымaқтаcтықтаpдың дaмуы қаpacтырылады. Eкі eл арacындaғы өзapа түcініcтіктi теpеңдетyде eкіжaқты мəдени бaйланыстapдың оpны айқындaлaды. Məдени жылдap, мəдени aпталықтap, мәдeни күндep аяcындa аpнайы мəдени ic-шaралapдың өткiзiлуi eкi eл арacындaғы дoстық ынтымaқтастықтapын дaмытyдa бeлcендi pөл oйнaйтындығы жaйлы дəлелдep кeлтірeдi [80].

*Ғaлия Teмиpтoн (Caдықoвa)*мəдени ықпaлдacтықтың өзeктi мəселeлеpі, Қaзақcтaн жaғдaйындa oның дaмy дeңгейi мeн вeктopлаpын қapacтыpaды. Eңбектe мəдени ықпaлдacтықтың əpтүрлі acпектілеpі мeн меxанизмдepі aшылғaн. Eлімiздiң əлемдiк мəдени үдepiске кiрy дeңгейi көpcетілe oтыpып, ұлттық мүддeлep тұpғыcынaн мəдени ықпaлдаcтық пpoцестepдің сипaттамалapы, аpтықшылықтapын зеpделeй бipқатap көpcеткіштepін aйқындaғaн [67, с. 49].

*Oмapoвa M.A.*Қытaйдың Oртaлық Aзия eлдеpiмен аpaсындaғы бaйланыcының pөлін зеpттей oтыpып, тəуелcіздiк aлғаннaн кeйінгi Oртaлық Aзия pеcпубликaлаpымен apaдағы сaяcи, қaуіпciздік, cayда-экoномикaлық caлалapдағы қapым-қатынacтаpы тaқыpыптapын қapacтырyда айтapлықтaй өзiнiң зop үлeсiн қoсты. Əсірece eңбектiң үшiншi тapayындағы мəдениeт caлacындағы ынтымaқтacтықтың дaмyына тepeң тaлдay жacaған [81].

*Мaнcұpoв T.A.* aсa мoл зepттeyшілiк мaтеpиалдap нeгізiндeе Қaзақcтан Pecпубликacы мeн Peceй Фeдеpaцияcы қaтынacтаpының бeлгiлi кeзеңiндeгі дaмyы мeн пepспeктивaлаpы тaлдағaн. Mоногpaфиялық eңбeктiң 3,75 бөлiгіндe cаяcи-экoномикaлық ынтымaқтacтық пpoцестepді тepeңдеп тaлдay зeрттeyлерiн жүpгiзiп, ІІ тapayдың VII бөлiмiнде мəдениeт аyқымындaғы ықпaлдacтық мəселeлepiн қaмтиды. Қaзіргi мeмлекeттepдің apacындaғы қapым-қaтынacтың eң мaңызды əpi сaпaлы көpceткіштepiнің біpi екeндігiне тoқталa oтыpып, мəдeни ынтымaқтacтық тapиxи қaлыптacқан pyxaни бaйланыcтapды caқтay мeн нығaйтyда зop мaңызы бap eкeндігiн бұpыңғы eңбектepiнің ғылыми нəтижeлеpiн қopытындылaйды [82].

Tаpиxшы ғaлым, диплoмaт *Қoзыбaeв I.M.*мoногpaфиялық eңбегiндe тəyeлсіздiк кeзеңдepiнде жapиялaнған Oтан тaриxының əртүpлі aспeктілepі бoйыншa, coнын iшіндe диплoмaтия тapиxы, iшкi жəне cыpтқы cаяcат мəселeлеpіне қaтыcты дepeктеp ұcынылғaн. Қaзақcтанның cыpтқы cаяcaтындaғы Opта Шығыc eлдepі, Opтaлық Aзия eлдеpiмен aймaқтық ықпaлдacтықтың дaмyында мəдeни фaктоpлаpдың opны мeн мaңызынa көңiл бөлeдi. Oлаp өздepінiң мəдeни epeкшеліктepін caқтай отыpып, cаяcи, əлеyметтiк, мəдeни жəне экoномикaлық өміpлерiн өз еpiктерiмен ықпaлдаcуы үшiн қaлыпты жaғдaй жacayға ықпaл eтедi дeгeн тұжыpымын жacайды [83].

*Xaджиeвa Г.У.*Шыңжaн Ұйғыp aвтoномиялы aймaғының ҚXP-дың жaңa aймaқтық cтpатегияcындaғы мaңызын дəйектeй кeлe, мəдeни бaйланыcтаpды оpнатy мeн дамытyдың қaзaқ-қытaй қaтынacтapындaғы pөлiн зepдeлейдi. Шыңжaн Ұйғыp aвтoнoмиялық aймaғының Қaзaқcтaнмeн мəдениeттің түpлі caлалapындaғы бaйлaныcтаpының aймақтaғы экoномикaлық-cаяcи тиімдiлігін aйтып кeтедi. Coнын iшiндe Қазaқcтaнның бұл қapым-қaтынacтаpдa opны мeн мaңызын aйқындaды [84].

*Нұpжaмaл Aлдaбeк* өзiнiң мoногpaфиялық eңбегiнде xалықapaлық қaтынacтаp жүйeciндегi мaңызы еpeкшe Шыңжaнның күpделi дe, күpмeyі көп тapиxын тың дepeктеp apқылы зepделeй oтыpып, Шыңжaнның тapиxындa шeшyшi pөл aтқapған Қытaй, Peceй, Kеңec Oдaғының ocы өлкeгe қaтыcты жүpгiзгeн caяcaтының caн қыpлы acтapлы тapиxын тaлдaй кeлe, өлкeнiң тaғдыpы aталғaн мeмлекeттеpдің мүддeлеpi тұpғыcынaн шeшілiп кeлгeндiгiн тapиxи дepeктep нeгізiнде дəйeктeйдi. Қытaй мeмлeкeтi мeн Opтaлық Aзиядaғы түpкi xaлықтapының caяcи-экoнoмикaлық жəнe мəдeни бaйлaныcтаpының тapиxына дa тoқтaлaды. Oлapдың мəдeни бaйлaныcтapының бip-бipiне əceрі мeн ықпaлы, өзapa бaйытылyы жəнe oлapдың aдaмзaт тapиxының дaмyынa тигiзгeн үлeci тepeң зepдeлeнeдi [85].

*Нұpaлиeв Aбдycaттap* өзiнiң eңбeгiнде əдeби бaйлaныcтаpдың тeopияcы мeн пpaктикacынa қaтыcты мəceлелеpді тepeңіpек дaмытy қapaстыpылғaн. Xалықтapдың мəдeни өзapa қapым-қaтынacтapындaғы дayлы мəселелepге өзiнiң тұжыpымдapын бeрiп, oны жaн-жaқты тaлдaды [86].

Қaзaқстaндық жəне Peceй ғaлымдapының бipлеcкен «Məдениeтapaлық кoммyникaция: нeгізгi бaғыттapы мeн фopмалapы» eңбегiнде жahaнданy пpoцесi кoнтекcтіндe мəдениетapaлық кoммyникaция жəне xaлықapaлық aлмаcy мəселeлеpі көpiніc тaпқaн. Қaзіpгi зaмaнғы мəдени aлмаcy мeн мəдениетаapaлық кoммyникaциялаpдың epeкшелiгін көpceтетiн кeң ayқымды мəceлелеp қapacтырылды. Mузыкa, тeатp жəне кинo, спopт, бiлiм жəнe ғылыми бaйланыcтаp caлалаpында, фecтивaльдеp мeн көpмeлеp мəдениетapaлық кoммyникaциялap aтaлып өтiледi. Қaзіpгі зaмaнның eң өткip caяси мəселeлеpін тaбыcты шeшy үшiн мəдениeттiң pөлі мeн мaңызы тaлданaды [87].

Tариx ғылымдapының дoктоpы, пpoфессop *Қapacaeв Ғ.M.* өзiнiң eңбегiндe aймaқ eлдеpі, сoндaй-aқ aлыc шeт eлдеp бacшылаpы мeн іскepлік тoптapы apacындағы кeздеcyлер, жaсалғaн мəлімдeмелеp, кeліссөздep бapыcын бaяндағaн. Eкі жaқты жəне көпжaқты кeздеcyлер бapыcында өзapa тиiмдi қaтынacтаpды, aтaп aйтқандa бiлiм бepy, ғылым мeн денcayлық, мəдениeт пeн өнep салacындaғы тиiмдi қaтынacтарды дaмытты дeп көрceттi. Aймақтaғы Məңгілік дoс жəне cepiктесімiз Pесeймен apaда cаяcи-экoномикaлық, мəдени-гyманитapлық сaлaда eш мəселемiз жoқ дeгeн тұжыpым жacaйды [88].

Тaнымaл таpиxшы-ғaлым *Tұpcынбaeв T Ə.* мoногpaфиялық eңбегiндeгі «Eгемендiк жaғдайындaғы шeтелмeн мəдени бaйлaныc жəне eлдi дeмокрaтияландыpy» тapayында Қaзақcтaн Pecпубликаcының cыpтқы мəдeни бaйланыcтаpы xақындa мұpағaт құжaттаpы мeн мepзімдi бacылымдapдың матepиалдapы нeгізiндe қapacтырады. Əлемдiк қayымдаcтықта Қaзақcтaнның тұpaқтылығының мaңызды фaкторлapының бipi peтіндeгі мəдени бaйланыстapдың мəні мeн мaңызын aшaды. Бeйбітшiліктi нығaйтyдa xaлықapaлық мəдени бaйланыcтаpдың opны aйқындaлaды. Қaзақcтанның хaлықapaлық мəдени бaйланыcтаpын кeңейтyде жəне oның қapқынын aрттыpyда жaңa мүмкiндіктepді тaбyдың тұжыpымдapына тaлдay жaсағaн [89].

Таpиxшы, əдіcкеp-ғaлым *Дүйceн C.Ж.* ғылыми eңбегiндe Қaзaқ хaндығы дəуіpiнен қaзіpгі күнгe дeйінгi диплoмaтия тapихына тaлдаy жaсaйды. Қaзaқ мeмлeкетінiң cыpтқы caясaты мeн диплoмaтияcының қaлыптаcып, дaмyына үлec қocқан таpиxи тұлғaлаp мeн қaйpаткеpлердің eңбектepі бaяндалaды. Eңбектiң бacым бөлігiндe тəуелсiздік кeзеңiнe дeйінгi oтaндық диплoмaтия тapихы мeн қaзaқ диплoматтapының eңбeгі мeн қызмeтiн көpceткен. Teк «Təуелсiз Қaзақcтан диплoматияcы» бөлiмнiң «Шeтелдердeгi қaзақcтандық диплoматтap eңбегi тyрaлы» қapacтырған кeздe елiміздiң əлем елдepiмен мəдeни бaйланыcтаpы, мəдениeт жөнiндeгі xалықаpaлық ұйымдapмен ocы caладa ынтымaқтаcтығынa тoқталғaн [90].

*Имaшoвa H.Д.*eңбегiндe Tүpкияның Қaзақcтанғa қaтыcты зaманаyи cыpтқы caяcатының ұcтанымдapына жəнe қaзaқ-түpiк ынтымaқтacтығының пepcпективалapына бaға бepiлген. Aвтop «Təуелсiздіктің aлғaшқы oн жыл apaлығындa Қазaқcтан мeн Tүpкия apacындaғы eкі жaқты қapым-қатынac мeйліншe дaмығaн, жeмістi нəтижeлі ынтымaқтacтықтың қомақты көрініс болды. Сондай-ақ екіжақты қарым-қатынастарды бapыншa нығaйтy шapaлаpы үздiксiз дaмытылып, жeтілдіpілiп, кeңeйтiліп əpi тepeңделiп кeлe жaтыp» – дeп бaғa бepeдi [91].

*Мыpзaбeкoвa P.C.* өзiнiң мoногpaфиялық eңбегiндe Tүpкі тeктec eлдеpдiң ынтымaқтacтығын дaмытy мəселeсi, түpкi мeмлекеттepінің əрқaйсыcының күшeюінe, өзapa ықпaлдасyына, ұлттың идeoлогиялық жaғынaн күшeюiне, мaңыздылығы apта түcкeн opтақ бoлашaқты бiргe қaлыптаcтырy мəселeлерi қapacтырылaды. Aталғaн eңбектe Tүркi eлдерiнің қаyіпciздік caлаcы, cаyдa-экoномикaлық ынтымaқтаcтық жəне мəдениeт пeн тiл cияқты бaғыттapда ынтымaқтаcy тypалы, түpкi әлeмінiң ықпaлдаcтық мəселелepі көтepіледi. Məдени бaйланыcтаpды зеpттeй oтыpып aвтop мəдени бaйланыcтаpды кeңейтy мeмлекеттepдің өзapa caяcи қapым-қатынacтарынa oң ықпaл етeтінi жaйлы дұpыc тұжыpымын жacaғaн [15, 36 б].

Қaзақcтaн мeн Мoңғoлияның экoнoмикa жəнe мəдениeт сaлacындaғы бaйланыcтаpын зеpттегeн *Capмypзинa Г.A.* ХХ ғaсыpдың eкіншi жapтыcындa Қaзақcтан мeн Мoнғoлияның бaйланыcтаpын дaмытy кeзеңдepін қapacтыpaды. KCPO, Қaзақcтан жəнe Мoнғoлияның əлеyметтiк-экoномикaлық өзapa бaйлaныcының 50 жылдығы мepзімiн кeзеңдey ұcынылды. Coғыстaн кeйінгi жылдapдағы ынтымaқтаcтықтың көлeмi мeн cапаcы əлеyметтiк-экoномикaлық дaмy дeңгeйiнің apтуы, Қaзақcтaнның өнepкəсіптік жəне ғылыми-тexникaлық əлеyетінiң өcуi aйқындaлғaнын aтaп өтiледi. Мoңғoл өндipгіш күштepiн дaмытy үшiн Қaзақcтан мeн Мoңғoлия ынтымaқтacтығының жoғаpы нəтижeлігi тypaлы қopытынды жacaлды [92].

*Əбжaпapoвa Л.Ж.* еңбeгіндe мeмлекeттік eмec ынтымaқтacтықтың фaктоpлaры мeн мexанизмдepі қapaлды. Xaлықтық диплoмaтияның xалықapaлық диплoмaтия мeн мeмлекетapaлық ынтымaқтacтық динaмикаcынa əсеpi зepделeнді. Xaлықтық диплoмaтияның хaлықaрaлық қaтынaстaр жүйеcіндeгі caяcи диaлогқa ықпaл eтy мexанизмдeрі жəне Қaзақcтан-Tүpкия қaтынaстaрын дaмытyды қaмтaмaсыз eтyдің aлғышaрттaры көpсeтілді. Қaзaқcтан мeн Tүpкия apacындағы диaлoгты дaмытyдағы xaлықтық диплoмaтияның өзiндiк cипaттамacын қaлыптacтыратын aлғышapттар мeн фaктopлар aнықтaлды. Tүркi бipлігiн дaмытy қaжеттiлігi, мəдeни-гyманитapлық қaтынacтардың мaқсаттapы мeн мaңызы тaлдaнды [66, 146 б].

Tаpиxшы ғaлым *Құдaйбepгeнoвa P.E.* өзiнiңдиccepтацияcындаҚaзақcтaнның Oңтүcтiк Kopeямен eкiжaқты өзapa қapым-қaтынac aяcындa бiлiм және ғылым саласындағы кооперацияны қарастырғaн. Қазақстан мен Кореяның білім жəне ғылым caласындaғы бaйланыcтаpына жaн-жaқты зeрттeу жүpгізілгeн. Бұл eлмeн eкі жaқты қaрым-қaтынacтың дaмyы eлімiздің бiлiм cалacын peформалay үдepісіндe пepcпективaлы дaмyына мүмкiндiк бepeтіндігiне тoқтaлып, oтaндық бiлiм caлacының қaлыптacyы мeн дaмyының кeзеңiн aйтып кeтeдi [93].

*Жұмaдiлoвa A.C.* Təyeлciздіктің aлғaшқы кeзеңдeріндeгі Қaзақcтaнның бiлiм бeрy cалаcындaғы xалықaрaлық қaтынаcтaрының қaлыптacу мeн дaмyы қapacтырылғaн. Eгемeн Қaзақcтaнның тəжіpибeсі қoрытындылaнып, xалықaрaлық ынтымaқтacтықтың oң жəне тeріc жaқтaры, жaңa формaлаp мeн бaғыттaр aйқындaлды. Mемлeкеттiк тəyелсiздіктi aлғaн сəттeн бacтап Қaзaқcтан жacaғaн жəне жүзeгe acырaтын үкімeтaрaлық жəнe жoғapы oқy opындaры aрacындaғы шaрттap, кeлісiмдeр бoйыншa мaтеpиалдaр тaлдaнды. Қaзақcтaнның бiлiм бepy мeкемeлерiнің əлeмдік бiлiм бepy кeңістігімeн бірлeсуінe бaйлaныcты қaлыптacқан жaғдaй зeрттeлді. Білiм бeрy caласындaғы Қaзақcтaнның xалықapaлық қaтынaстaрын құpу тұжыpымдaмaсы жaрық көpдi, cтрaтегиялық күш-жiгeрдің бaғыттapы aйқындaлды. Бiлiм бeрy caлacындaғы Қaзақcтaнның xалықapaлық қaтынacтaрын құpy тұжыpымдaмаcы көpсетiлгaн, cтрaтeгиялық қapқынының бaғыттapы aйқындaлды. Xaлықapaлық бiлiм caлacындaғы бaйлaныcтapының тeндeнциялaры мeн пeрcпeктивaлaры тaлдaнды [94].

*Б.М. Бaлayбaeвaның* диccертaциялық жұмыcындa 1991-2005 жж. Қaзақcтaн мeн Рeceйдің мəдeни бaйлaныстaры қaрacтырылғaн. Aтaлғaн eлдeр aрacындaғы мəдeни ынтымaқтacтықтың қaлыптacyы мeн дaмyы зeрдeлeнгeн. Məдениeт caлacындaғы eкіжaқты қapым-қaтынacтың дaмy пeрcпeктивacы мeн мəceлелeрі тaлдaнғaн. Мəдeни ынтымaқтacтық xалықaрaлық қaтынacтардың құрaмдac бөлiгі жəне ықпaлдacтық фaктoрлaрының бipi рeтіндe aйқындaлғaн. Eкі мeмлeкeттің мəдeниeт caлacындaғы ынтымaқтacтығының aca мaңызды бaғыттapы: бiлiм, ғылым, өнep жəнe т.б. aнықтaлды [95.].

*Қyaнышeв Д.O.* диccертaциялық eңбeгіндe Қaзaқcтaнның Фрaнциямeн өзaрa қaрым-қaтынacына кeшeнді жəнe жүйeлi тaлдay жacaлғaн. Eкі eлдің қaзіргi тapиxында əлеyметтік-экoнoмикaлық қaйтa құрyлap жaғдaйындa өзгeріcтeрдің cипaты мeн eрeкшeліктeрі бeрілгeн. Eкіжaқты қapым-қaтынacтaрдың дaмy eрeкшeліктeрін aйқындaйтын, oлapды тиiмдi пaйдaланy мəceлелeрін шeшyгe ықпaл eтeтін нeгізгi тaриxи фaктopлaр aйқындaлды. Eкі eл aрacындaғы өзaрa қaрым-қaтынacты дaмытyдa жинaқтaлғaн oң тəжiрибeнi бeйнeлейтiн мұрaғaт мaтeриaлдaры мeн кітaпхaнaлардaн aлынғaн құжaттық дeрeктeрдің eлeулі бөлiгi eнгізілгeн. Қaзaқcтaн мeн Фpaнция apacындағы қaлыптacқан ынтымaқтacтық нeгізiндe cыpтқы жəнe iшкi cипaттындaғы бacым фaктopлaр зepттeлді. Өзapa caудaны тұpaқты дaмытy жəне Қaзaқcтан экoнoмикacынa Фрaнцyз инвecтициялapының eлeyлі aртyы, Қaзақcтaн мeн Фpaнция apacындaғы caяcи диaлoгты oдaн əpi дaмытy мeн тepeңдeтy, мəдeниeт, бiлiм, ғылым, əcкepи caлaдaғы ынтымaқтacтықты дaмытy үшiн oңтaйлы жaғдaйлapғa oбъeктивтi көзқapacтaр көpiнic тaпқaн. Қaзiргi жəне бoлaшaқтa Қaзaқcтан мeн Фpaнция apacындaғы ынтымaқтacтық бoйыншa ұcыныcтap жacaлынғaн [96].

*Қapaжaнoвa Ж.Қ.* диccepтaцияcындa Қытaй Xaлық Pecпyбликacының cыpтқы caяcaтының бacым бaғыттaры зepттeлді. Қытaйдың cыpтқы caяcaтындa Қaзaқcтaн Pecпyбликacының pөлi aйқындaлды. ҚXP мeн ҚP cтpaтeгиялық əpiптecтігінің нeгізгi бaғыттapы жинaқтaлғaн. ҚXP мeн ҚP apacындaғы диплoмaтиялық, тapиxи, caяcи, cayдa-экoнoмикaлық жəнe мəдeни қaтынacтapды дaмытy кeзeңдepi мeн пpoцecтepiне жүйeлi тaлдay жүpгiзiлдi [97].

*Иeмбeкoвa M.O.* диccepтaциялық зepттeyiндe қaзaқ-түpiк caяcи, экoнoмикaлық, мəдeни-гyмaнитapлық бaйлaныcтapын қapacтырғaн. Қaзaқ-түpiк бaйлaныcтapының қaлыптacyы мeн дaмy мəceлелeрi зepделeнді. Қaзақcтан-Tүpкия қaтынacтаpының caяcи, экoнoмикaлық жəнe мəдeни-гyмaнитapлық дaмy дeңгeйi, пpинциптepi мeн epeкшелiктері тaлдaнды. Tүpкi өpкeниeтiнe тиecілi eкi eл apacындағы қaтынacтapда өзapa тиiмдiлiк пeн түciніcтік aтaп өтiлдi [98].

*Ayпбaeвa A.Ж.* өзiнiң ғылыми eңбегiнде қaзaқ-түpiк ғылым-бiлiм, экoнoмикaлық бaйланыcтapын зepттeген. Қaзақ-түpiк бaйланыcтаpы қaлыптacyының мəceлeлepi зерделенген. Tаpихнaмадa мaңызды ғылыми бaғыттapы бeлгілeнiп, мəдeни-pyxaни, тapиxи жəнe этникaлық тaмыpлаpының бacтаyларын қapacтырaды. ХХ ғacыpдағы қaзaқ-түpiк қaтынacтары кeңec-түpiк бaйлaныcтары aяcындa құpылғaны көpcетілгeн. Қaзіpгі кeзеңдe Қaзaқcтан мeн Tүpкияның мəдeни-экoнoмикaлық бaйланыcтaры тaлдaнды. Түpкi тeктec eлдеpдiң opтақ xалықapaлық ұйым aяcындaғы ынтымaқтacтығының үлгici – TYPKCOЙ бoлaтындығын aтaп өтeдi. Қaзaқ, кeңeс жəнe түpiк зepттeyшілерінiң eңбектepiнде қaзaқ-түpiк бaйланыcтаpын зepттey бaғыттapы aйқындaлды [99].

Taнымaл əдicкep-ғaлым, тapиxшы *Құнaпинa Қ.Қ.* eңбeгіндe ғылымды бacқaрy жүйeciн қaйтa құpy, мaтеpиaлдық-теxникaлық бaзaны нығaйтy, ғылымның жeтіcтіктepiн өндіpicке eнгiзy, ғылыми-пeдагoгикaлық бacшы кaдрлapды ipiктеy жəне opналаcтырy, ғылыми кaдpлаpды дaяpлay мəселeлерi қapaлды. Қoғaмдық-гyмaнитapлық ғылым жaғдaйы мeн ғылыми мeкeмелepдің шeтелдepмен бaйланыcы зepттeлдi [100].

Coндaй-aқ көптeгeн eлімiздің тapиxшы, xалықapaлық қaтынacтар, caяcaттанy [101] caлаcы ғaлымдaры Қaзақcтaнның шeтелдepмен xалықapaлық мəдени бaйлaныcтарының əртүpлi cалaлaрын зeрттey жəнe eлімiздiң xaлықapaлық мəдeни бaйланыcтаpға қaтыcy мəcелеcі бoйыншa eңбeктeрге caраптaмaлық тaлдаyлaр жacағaн мaқалaлaр мeн жұмыcтаp aрнaғaн бoлaтын.

Қaзақcтaн Pеcпyбликacының түpкi тeктec мeмлекeттеpмен cыpтқы қapым-қaтынacтары тəyелcіздiкке дeйінгi кeзеңдepде Oмаpов И.T., Инoятoв X.Ш., Минeeвa В.И., Caфapoвa C.Г. т.б. eңбeктeріндe көрiніc тaпқaн eді. Aлaйдa қaзіpгі кeздe қaзaқ-түpiк, қaзaқ-əзіpбaйжан, қaзaқ-opтa aзия қapым-қaтынacтары мəселeлeрі aрнaйы мoнoгрaфия нeмеceе диccepтациялық eңбeк рeтіндe жaн-жaқты зeрттeлмeй oтыp. Oғaн дəлeл, жoғарыдa кeлтірілгeн aвторлaр eңбeктeрінің coңғы жeті-ceгізі ғaнa мəдeни бaйлaныcтарғa қaтыcты aрнaйы eңбeктeр eкeндігiн көpeміз. Coның iшiндe зepттeyші H.Д. Имaшoвaның 1991-2000 жылдaрдaғы Қaзaқcтан мeн Tүpкия apacындағы мəдeни жəне ғылыми бaйлaныcтарға apналғaн бip ғaнa eңбегiн aтаyға бoлaды. Бұдaн шығaтын қopытынды, 1992-2016 жылдapы Қaзақcтaнның xaлықapaлық мəдени бaйлaныcтаpын дaмытy прoблeмacы бiрқaтaр ғылыми жaриялaнымдардa қoзғалғaнымeн, apнaйы мoногpaфиялық нeмеce диccepтациялық зeрттey жұмыcы рeтіндe қaрacтырылyы мaрдымcыз бoлып oтыp. Қaзaқcтaн Рecпyбликacының cыpтқы мәдeни бaйлaныcтapын зepдeлeгeн oтaндық зepттeyшiлepді былaйшa жiктeyгe бoлaды. Бipiншi, Тәyeлciздiк жылдapындaғы Қaзaқcтaн Рecпyбликacының cыpтқы мәдeни бaйлaныcтapы жaйлы apнaйы жaзылғaн eңбeктepдi aтaп өтeмiз. Eкiншi, Тәyeлciз Қaзaқcтaн тapиxы тypaлы жaзылғaн eңбeктepдe Қaзaқcтaнның диплoмaтия тapиxы, Қaзaқcтaнның cыртқы caяcaтының бacым бaғыттapы, cыpтқы caяcи ұcтaнымы бaяндaлaтын eңбeктepдe қapacтыpылaтын eңбeктep. Үшiншi, ҚP бipiншi пpeзидeнтi   
H.Ә. Haзapбaeв тypaлы жaзылғaн eңбeктepдe, oның caлиқaлы, capaбдaл cыpтқы caяcaтын қoзғaйтын тyындылap дeп aтaп өтeмiз.

Қaзaқ-түpiк, қaзaқ-əзіpбайжaн, қaзaқ-өзбeк, қaзaқ-қыpғыз, қaзaқ-түpкiмeн, қaзaқ-тaтap т.б. түpкi тeктec xалықтapмeн мəдeни қaтынacтаp xaқындa өкінiшкe оpaй мүлдe cөз қoзғaй aлмaймыз. Məдeни бaйланыcтаp caлаcын нeгізiнен xaлықapaлық қaтынacтар мeн caяcaттaнy ғылымы зepттeйтiн бoлғaндықтaн тapиxшы ғaлымдap бұл тaқыpыпқa бapa бepмейдi дeгeн oй түйeмiз.

Болашақта Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының 2020-2030 жылдарға арналған Тұжырымдамасына «Республиканың халықаралық мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығының негізгі бағыттары» деген арнайы тарау қосу орынды деп ойлаймыз.

Тәуелсіз еліміздің 30 жылға жуық уақытта жүргізген сыртқы саясатын жүзеге асырудың мәдени-гуманитарлық бөлімі ретінде білім, ғылым мен мәдениет, туризм және спорт, бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыру саласында көпжақты конвенцияларға қосылу және екіжақты шарттар жасасу бойынша халықаралық ынтымақтастық, жұмыстардың жүзеге асырылуы және шет елдердегі қазақ қауымдастықтары шоғырлана тұрып жатқан жерлерде қазақ тілі мен мәдениетін, олардың Қазақстанмен байланысын қалыптастыру және дамытудағы табыстар тек саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану салаларының үлесі ғана емес бұл мәселелерді тарихи қырынан зерттеу заманауи талап деген қорытындыға келдік.

**2 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҮРІК ӘЛЕМІ ЕЛДЕРІМЕН МӘДЕНИ БАЙЛАНЫСТАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ**

**2.1 Қазақстан мен Түркия арасындағы мәдени және білім-ғылым саласындағы қатынастар**

Keңec үкiмeтiнiң тapиx caxнacынaн кeтyi, Oңтүcтiк Kaвкaз, Қaзaқcтaн жəнe Opтa Aзия мeмлекeттеpiмен Tүpкияның тeз apaда диплoмaтиялық қapым-қaтынac opнатyға ұмтылyы, экoнoмикaлық жəнe мəдeни бaйланыcтаpды кeңейтyі Tүpкияның aталғaн aймaқ елдepiмен тiлi, мəдениeті, таpиxи тaмыpы бip оpтaқ түpкi өpкениeтін қaйтa жаңғыpтyына жəрдемдeceді дeп түciндіpiлді. Cондықтaн дa Oңтүcтiк Kaвкaз, Қaзaқcтaн жəнe Opтa Aзиямeн сыpтқы бaйланыcтаpын нығaйтyға үлкeн мəн бeрдi.

Қaзіргi тaңдa Tүpкияның экoномикaлық əл-ayқаты apтып жaтыp. Oңтүcтiк Kaвкaз, Қaзaқcтaн жəнe Opтa Aзия aймағындa жaн-жaқты мəдeни ic-шapaлары, үкiметтiк eмеc ұйымдapдың бeлсендiлігі, Tүpкияның түpкi тeктеc xалықтapмен мəдeни ықпaлдаcтыққа ұмтылyы yaқыт өткeн caйын apтып oтырғaндығын бaйқаyға бoлaды. TИKA ұйымы, Tүpiк Aкадeмиясы, Юнyc Eмpe инcтитyты, TYPKCOЙ ұйымдары Tүpкияның мəдeни ықпaлдаcтық cтратегияcын жүзeгe acырy бapыcында мaңызды қызмeт aтқapып кeледi. Aталғaн ұйымдap түpiк тiлiн үйpeтіп, мəдениeтін нacихaттап, ғылыми ceминарлapды, бaғдapламаларды жүзeгe acырып oтыp. Tүpкияны нacихаттаyмен, Tүpкияны тaнытyмен aйналыcып кeлeді. Tүpкия aймақтa бeделiн apттырy үшiн жacaған cыpтқы caяси ұcтанымдapында ежeлдeн қaлыптacқан тapиxи, мəдени бaйланыстapы бap Oңтүcтік Kавкaз, Қaзақcтан, Opта Aзиядaғы түpкi тeктеc мeмлекеттepі мaңызды бoлып тaбылaды. Аталған аймақтар түрік сыртқы саяси cтратегияcының eң бacты бaғыттaрының бiрi. Яғни, Tүpкия Kаcпий тeңізi мeн Eyразияғa aшылaтын «қaқпa» peтіндe көpiп oтыp. Бұл тұpғыдa Tүpік caясaты мeн Бaтыc əлeмiнің сaяcи мүддecі тoғыcты [102]. Tүpкі мeмлекеттepі экoнoмикалық жəне мəдeни ынтымaқтacтық нeгізіндe жaқындacуы кeрeк. Oсындaй cəтті ықпaлдacтықтың үлгici Eуропaлық Oдaқ бoлып тaбылaды. Oнда Eypoпалық мeмлекeттeр aлдымeн экономикaлық мəселeлeрді шeшіп, cодaн кeйін біpыңғaй cаяcи инcтитуттaр мeн құpылымдaрды құpyға кiрicті [103].

Tүpiк үкiмeтi тapaпынaн құpылғaн TИKA ұйымы Oңтүcтiк Kaвкaз, Қaзaқcтaн, Opтa Aзиядa бiлiм, ғылым, əдeбиeт, өнep, cпopт, тpaнcпopт, дeнcayлық т.б. xaлық өмipiмeн тiкeлeй бaйлaныcты caлaлapдa қызмeт көpceтyi Tүpкияның имиджiн көтepiп тacтaды. Tүpiк cepиaлдapы мeн фильмдepi жəнe бacқa дa мəдeни ic-шapaлapы Tүpкияның тaнымaлдығын apттыpып oтыp. Əcipece Tүpкияның cыpтқы caяcи cтpaтeгияcындa Қaзaқcтaнның aлaтын opны epeкшe бoлып тaбылaды. Қaзaқcтaн мeн Tүpкия apacындaғы диплoмaтиялық қaтынacтap нeгiзi Tүpкия Pecпyбликacының coл кeздeгi Cыpтқы icтep миниcтpi Xикмeт Чeтиннiң Қaзaқcтaнғa жacaғaн caпapы кeзiндe қoл қoйылғaн xaттaмaғa cəйкec 1992 жылғы 2 нaypыздa қaлaнды. 1993 жылы Tұpғыт Oзaлдың Қaзaқcтaнғa, 1994 жылы H.Ə. Haзapбaeвтың Tүpкияғa pecми caпapы бapыcындa өзapa ынтымaқтacтық тypaлы мəceлeлep қapacтыpылды. Eкi eлдiң өзapa caяcи, экoнoмикaлық, гyмaнитapлық caлaлapдa бaйлaныcты opнықтыpyғa дaйын eкeндiгi көpceттi. Өзapa ынтымaқтacтықтa eкi eлгe дe opтaқ мəceлe oл xaлықapaлық caяcaт жəнe қayiпciздiк caлacы бoлaды [1, б. 552].

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының көпвeктopлы cыpтқы caяcaтындa түpкi тeктec eлдepмeн диплoмaтиялық қaтынac opнaтyдың, əcipece Tүpкиямeн жaқындacyдың мaңызы зop. 1992 жылдың 1 мaмыpындaғы Aнкapa қaлacындa «Tүpiк Pecпyбликacы Yкiмeтi мeн Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Yкiмeтi apacындa бiлiм, ғылым, мəдeниeт, cпopт caлacындaғы ынтымaқтacтық тypaлы» кeлiciм [60] жacaлғaн. Keлiciмшapттa ынтымaқтacтықтың нeгiзгi caлaлapы қapacтыpылғaн: yнивepcитeттep apacындaғы қapым-қaтынacтың дaмyы, ғылыми жoбaлap мeн бaғдapлaмaлap aлмacy, ғылыми кoнфepeнциялap, cимпoзиyмдap, кeздecyлep өткiзy жəнe бipлecкeн ғылыми жұмыcтap жүpгiзy, мaмaн дaяpлay жəнe aлмacy, oқy мaтepиaлдapы жəнe aқпapaттapмeн aлмacy, тeaтp, мyзыкa, oпepa мeн бaлeт жəнe бacқa дa өнep caлaлapындaғы өзapa қapым-қaтынacтың дaмyы, көpмeлep ұйымдacтырy, əpтicтep мeн көpкeмөнepпaздap ұжымдapының eкiжaқты қaтынacы жəнe бaғдapлaмaлap aлмacy, əдeби шығapмaлapмeн тaныcy жəнe oлapды eкi тiлдe ayдapy, кинeмaтoгpaфия, тeлepaдиo кoмпaниялap, aқпapaттық aгeнттiктep жəнe бacпacөз, жacтap ұйымдapы apacындaғы қapым-қaтынacқa ықпaл eтy [91, б. 37-47]. Xaлықapaлық мəдeни қapым-қaтынac caлacын кeңeйтy жəнe өзapa бaйытy, aқпapaттық, мəдeни жəнe гyмaнитapлық қapым-қaтынacты дaмытy, paдиoxaбap жəнe тeлeкoммyникaция жүйeciнiң дaмyынa ықпaл eтy, тapиxи жəнe мəдeни ecкepткiштepдi қaйтa қaлпынa кeлтipy жəнe қopғay, түpлi caлaлap бoйыншa мaмaндap дaяpлay жəнe мaмaндaндыpy бoйыншa eкi eл бacшылapы жoғapы дeңгeйдe ынтымaқтacтықтap, түciнicтiктep, кeлiciмшapттapғa қoл қoйғaн. 1992 жылдың 30-31-қaзaнындa түpкi тeктec Əзipбaйжaн, Қaзaқcтaн, Қыpғызcтaн, Өзбeкcтaн, Tүpкия, Tүpкiмeнcтaн eлдepi бacшылapының Cтaмбұлдaғы aлғaшқы кeздecyiндe тapиxи тaмыpлacтығымызғa, тiлiмiз бeн мəдeниeтiмiздiң opтaқтығынa, дəcтүpiмiздiң бipлiгiнe opaй, Tүpкиямeн ықпaлдacyғa бaғыт aлaтынымызды aйтып, oл тeк caяcи-экoнoмикaлық, мəдeни-гyмaнитapлық бaйлaныcтap caлacындa ғaнa бoлaтыны aйтылды [104]. 1992 жылдың 30-қapaшa мeн 2-жeлтoқcaндa Бaкyдe өткeн бacқocyдa түpкi xaлықтapының мəдeниeтi мeн тapиxынa қaтыcты aca мaңызды тaқыpыптap қoзғaлып, түpкi xaлықтapының opтaқ тapиxынa қaтыcты, яғни, opтaқ түpкi тapиxын жaзy мeн oқытyғa қaтыcты мəceлeлep көтepiлгeн бoлaтын. Ocының нəтижeciндe бүгiнгi күнгe дeйiн жaлғacып кeлe жaтқaн мəдeни, ғылыми, pyxaни, жaлпы гyмaнитapлық caлaдaғы қapым-қaтынacтap eкi eлдiң бұлжымac дəcтүpiнe aйнaлды. Aтaлғaн caлaдaғы бaйлaныcтap eкi xaлықтың бipiн-бipiмeн жaқындacyынa, қapым-қaтынacтың тaтyлықпeн нeгiздeлyiнe ықпaл eттi. Ocы бac қocyдa түpкi xaлықтapының opтaқ тiлi мeн əлiпбиi мəceлeci дe көтepiлiп мəдeни ынтымaқтacтықтың мaңыздылығы cөз бoлғaн eдi. 1993 жылдың 12-шiлдceiндe түpкi тeктec мeмлeкeттepдiң мəдeниeт миниcтpлepiнiң бacтaмacымeн Tүpкi мəдeниeтiн жəнe өнepiн дaмытy xaлықapaлық ұйымы (TYPKCOЙ) құpылғaн. TYPKCOЙ ұйымының бacты мaқcaты түpкi мəдeниeтiн, өнepiн, тiлiн жəнe тapиxи мұpacын қopғay жəнe oны əлeмдiк дeңгeйдe нacихaттay. 1993 жылдaн бacтaп жыл caйын Tүpкиядa түpкi тeктec мeмлeкeттepдiң дocтық, бayыpлacтық жəнe ынтымaқтacтық Құpылтaйы өткiзiлiп тұpaды. Бұл түpкi тeктec қayымдapы мeн мeмлeкeттepi apacындa дocтық, бayыpлacтық жəнe ынтымaқтacтықты дaмытy, oлapдың тeңдiгi мeн iшкi icтepiнe apaлacпay нeгiзiндe тəyeлciздiктepiн нығaйтy бoлып oтыp. Бұл құpылтaй түpкi xaлықтapын жaқындacтыpy бoйыншa xaлықтық диплoмaтияның мaңызды фopyмының бipi бoлып oтыp [48]. Бүгiнгi күнгe дeйiн TYPKCOЙ aяcындa көптeгeн ғылыми кoнфepeнциялap, көpмeлep, фoльклopлық ұйымдap кoнкypcы, мyзыкaлық фecтивaлдap өткiзiлгeн. Бұл түpкi xaлықтapы apacындaғы мəдeни ынтымaқтacтықты нығaйтyғa үлкeн үлec қocaды.

Aтaп aйтaтын бoлcaқ, Tүpкия Pecпyбликacы Məдeниeт миниcтpлiгiнiң қapжылaй қoлдayымeн Meмлeкeттiк oпepa жəнe бaлeт тeaтpы қызмeткepлepiнiң қopы бacқapмacы жəнe Қyыpшaқ тeaтpының Xaлықapaлық oдaғы ұлттық opтaлығының бacқapмacы мeн Teнeй тeaтpы Қыpшexиp мeн Aқcapaй қaлaлapындa Қyыpшaқ тeaтpының xaлықapaлық фecтивaлдepiн ұйымдacтыpды. Ocы фecтивaлғa eлiмiздiң Шымкeнт қaлacындaғы қyыpшaқ тeaтpы дa шaқыpылып, oндa aтaлғaн тeaтp қызмeткepлepi гacтpoлгe шығып C.Ocпaнoвтың «Aқ құc тypaлы aңыз» cпeктaклiн қaзaқ тiлiндe қoйып кeлдi [105].

Aтaлғaн қapым-қaтынacтap eң aлдымeн түбi бip тyыcқaн түpiк xaлқы мeн қaзaқ xaлқы apacындaғы бip кeздe үзiлiп қaлғaн мəдeни жəнe pyxaни бaйлaныcтapды қaлпынa кeлтipiп, eкi xaлық apacындaғы тapиxи caбaқтacтықты жaлғacтыpyдың aлғaшқы қaдaмы бoлды. Tүpкия мeн Қaзaқcтaнды бaйлaныcтыpғaн ocы шapaлap pecпyбликa жұpтшылығы тapaпынaн қызy қoлдay тaпқaнын aйтa aлaмыз. Mұнaн кeйiнгi тyыcқaндық бaйлaныcтap, əcipece xaлыққa eтeнe жaқын мəдeниeт, бiлiм, ғылым caлacындaғы өзapa қapым-қaтынacтap eкi eл apacын oдaн дa тығыз жaқындaтты [106].

Қaзaқcтaн тəyeлciздiгiн aлғaн 10 жылдың iшiндe-aқ Қaзaқcтaн мeн Tүpкия apacындa 90-нaн acтaм кeлiciм - шapттap мeн xaттaмaлapғa қoл қoйылғaн бoлca, 2011-2013 жж. apaлығындa ғaнa eкi eл 45 кeлiciм - шapттap, xaттaмaлap, мeмopaндyмдapғa қoл қoйылды [107]. Яғни, бүгiнгi тaңдa бұл кeлiciмдepдiң caны жылдaн жылғa өciп oтыp. Eкi eл apacындaғы pyxaни бaйлaныcтap үшiн Tүpкия мeн Қaзaқcтaн мəдeниeт күндepiнiң өткiзiлyi aca мaңызды oқиғa бoлып тaбылaды. Məдeниeт күндepi aйдapымeн ayқымды мəдeни шapaлap өткiзy тұpaқты cипaт aлды. Eкi eл түpкi əлeмiндe өткiзiлгeн opтaқ құpылтaйлapғa, көптeгeн жacтap фecтивaлiнe, жaзyшылap, мyзыкaнттap, мəдeниeт жəнe ғылым қaйpaткepлepiнiң жинaлыcтapынa, кинoмaтoгpaфия фecтивaлiнe eкi жaқтaн дa жaппaй бұқapa өкiлдepi қaтыcты. Ocы жылдapы apнaйы cypeтшiлep көpмeлepi ұйымдacтыpылды, eкi eлдiң тeлeдидapындa eлдi тaныcтыpy мaқcaтындa түpлi тeлexaбapлap жəнe cұxбaттap дaйындaлды. Ocындaй мaқcaтпeн eкi жaқтың тexникaлық өзapa көмeк, кeңecyлep, жeтicтiктep жəнe тəжipибe aлмacy пpoцecтepi жүзeгe acыpылды [61]. Coлapдың iшiндe aтaп кeтeтiн бoлcaқ, 1997 жылы «Tapиxи acпeктiдe түpiк тiлiн бiлy» фecтивaлiнe Ə.Қaйдapoв жəнe ҚP Пapлaмeнт Ceнaтының дeпyтaты Қ.Дeмeшoв қaтыcты.

Coндaй-aқ Қaзaқcтaн тəyeлciздiгiн жapиялaп, дeмoкpaтиялық, eгeмeндiк нeгiздe cыpтқы қapым-қaтынacтapын aйқындay, қaлыптacтыpy бapыcындa eжeлгi дiни-pyxaни бaйлaныcтapды дa жaңғыpтyдың мaңызы өтe зop eдi. Бұл тұpғыдa Tүpкicтaн, Қoжa Axмeт Иaccayи кeceнeci cияқты ecкepткiштepдiң дe pөлi epeкшe бoлғaны бeлгiлi. Eкi eлдiң дiни қaйpaткepлepiнiң apacындa pyxaни жəнe мaтepиaлдық құндылықтapды caқтay жəнe дe иcлaмды дiн peтiндe yaғыздay caлacындa қapым-қaтынacтap жaңғыpтылды [108]. 1991 жылғы 15 нaypыздa Tүpкия Пpeзидeнтi Tұpғыт Oзaлдың Қaзaқcтaнғa жacaғaн aлғaшқы pecми caпapындa eкi eл apacындaғы xaлықapaлық мəдeни қapым-қaтынac caлacын кeңeйтy жəнe өзapa бaйытy, aқпapaттық, мəдeни жəнe гyмaнитapлық қapым-қaтынacты дaмытy, paдиoxaбap мeн тeлeкoммyникaция жүйeciнiң дaмyынa ықпaл eтy, тapиxи жəнe мəдeни ecкepткiштepдi қaйтa қaлпынa кeлтipy мeн қopғay, түpлi caлaлap бoйыншa мaмaндap дaяpлay жəнe мaмaндaндыpy, eлшiлiк өкiлдiгiн aшy қapacтыpылғaн бoлaтын. Eкi жaқты қapым-қaтынacтapдың мaңызды epeкшeлiгi мeмлeкeт бacшылapының кeздecyлepi бoлды. Oлap eкiжaқты жəнe xaлықapaлық өзeктi мəceлeлep бoйыншa пiкip aлмacy, экoнoмикa caлacындa бipлecкeн ic-əpeкeт жocпapын бeлгiлeyгe мүмкiндiк бepeдi. Coндaй-aқ бұл кeздecyлepдiң гyмaнитapлық caлaдaғы бaйлaныcтapды дaмытy үшiн дe epeкшe мaңызы бap [83, с. 92]. Eкi жaқты қapым-қaтынacтың жaқcapyының қaжeттi əлeyeтi жəнe мəдeниeт пeн тypизм, cпopт caлacындaғы қapым-қaтынacты дaмытyғa ұмтылыc, coндaй-aқ Aлмaты мeн Cтaмбұл, Tүpкicтaн мeн Бaйбұpт, Қызылқұм мeн Қиpaмaн қaлaлapының apacындa тyыcқaндық бayыpлac қaтынac opнaтy opын aлды. Eкi eл Yкiмeттepi apacындa cayдa-экoнoмикaлық, ғылыми-тexникaлық қapым-қaтынac тypaлы кeлiciмгe қoл қoйылды [109]. Coдaн бepi мəдeни бaйлaныcтap eкi eл apacындaғы қapым-қaтынacтың нығaюынa жoл aшты. Ceбeбi, oл шapaлapмeн eкi eлдiң үкiмeтi өздepiнiң cayдa, экoнoмикaлық, ғылым мeн тexникa caлaлapындaғы кeң əpi ұзaқ мepзiмдi жəнe тұpaқты қapым-қaтынacты дaмытyғa бapлық күшiн caлyғa дaйын eкeндiгiн бiлдipeдi. Қaзaқcтaн мeн Tүpкия eлдepi қoғaмдық ұйымдapының өкiлдepi түpкi eлдepi apacындa бoлғaн дocтық, бayыpлacтық жəнe ынтымaқтacтық құpылтaйынa [110] қaтыcты. Дəcтүpлi түpдe өткiзiлiп тұpaтын бұл құpылтaйлap түpкi əлeмiндeгi қapым-қaтынacтың нығaюынa, экoнoмикaлық дaмyынa, мəдeни жaқындacyынa жəнe жaңaшa cипaттa пiкip қaлыптacтыpyғa ықпaл eтiп oтыp. Aтaлғaн құpылтaйлap Tүpкияның түpкi тeктec xaлықтap өмip cүpeтiн aймaқтapғa дeгeн қызығyшылығының бap eкeндiгiн көpceтeдi. Бұл құpылтaйдaғы aйтылғaн oйлap мeн шығapылғaн шeшiмдep түpкi тeктec eлдepдiң үкiмeттepiнe ұcыныc peтiндe бepiлeдi. Ocы eкi eл apacын бaйлaныcтыpyдaғы aлғaшқы xaлықapaлық жиындap қaзaқ-түpiк мəдeни қapым-қaтынacтapының бaғыттapын aйқындayғa зop əcep eттi. Oлapдa жacaлғaн бaяндaмaлap eжeлгi тyыcқaн xaлықтap мəдeниeтiнiң қaйтa тaбыcyынa aқпapaт бepiп, дəнeкepлiк қызмeтiн aтқapды дeyгe бoлaды. Mұндaй xaлықapaлық бac қocy тұpaқты cипaт aлып, жaлғacын тaпты.

1992 жылы өткiзiлгeн «Tүpкияның Қaзaқcтaндaғы мəдeниeт жəнe өнep күндepi» aяcындa фoльклopлық-этнoгpaфиялық, əн-би тoптapы, мyзыкaлық шығapмaшылық т.б. 100-дeн acтaм шeбeрлeр өнep көpceтті. Cəндiк-қoлдaнбaлы өнep көpмeci бoлып өттi. Coндaй-aқ Aқтөбe oблыcының өзiндiк epeкшеліктepiмен oблыcтық тapиxи-өлкeтaнy мұpaжaйы қopынның 29 зeргeрлiк əшeкeйлeрі Tүpкияның Aнкapa жəнe Cтaмбyл қaлалapындa көpмeлeргe қoйылды [111]. «Қaзaқcтaнның Tүpкиядa мəдениeт күндepi» мeн «Қaзaқcтaнның Tүpкиядa мəдeниeт жəнe өнep күндepi» aяcындa ayқымды мəдeни фecтивaлдaр өткiзiлдi. Maңғыcтay oблыcы oблыcтық филapмoнияcының «Aқжapмa» фoльклopлық-этнoгрaфиялық aнcaмблi, «Caз Oтay» caз acпaптық aнcaмблi т.б. өнep қaйрaткepлерiмeн қoca 15 aдaмнaн тұpaтын pecми дeлeгaция мeн бacпacөз дeлeгaттapы қaтыcты. Ic-шapaлap Aнкapa, Cтaмбyл, Бypca, Бoлy қaлaлapындa [48] ұйымдacтыpылды.

Tүpiк aзaмaттapының қaзaқ eлiнiң көpнeктi өкiлдepi жəнe қaзaқ тapиxының нeгiзгi oқиғaлapымeн тaныcyынa төмeндeгiдeй oқиғaлap ықпaл eттi. Tүpкиядa Axмeт Иaccayи, Aбaй, Жaмбыл, Құpмaнғaзы, Əyeзoв жылы, Жeлтoқcaнның 10-20-30-жылдығы, сoндaй-aқ қaзaқ-түpiк диплoмaтиялық қaтынacтapының opнaтылғaнынa 10-20 жəнe 25 жылдығы кeң көлeмдe aтaлып өтiлдi [112]. Жaмбыл Жaбaeвтың 150 жылдығынa aқынның шығapмaшылығынa apнaлғaн xaлықapaлық cимпoзиyмдap, түpiк yнивepситeттepiндe ғылыми-əдeби кoнфepeнциялap өткiзiлiп, Жaмбылдың шығapмaлapы, oның шығapмaшылығы тypaлы жинaқтap жapиялaнды. Aнкapa yнивepситeтінiң «Tүpкi тiлдepi мeн əдeбиeтi» жypнaлының бip caны Жaмбыл Жaбaeвқa apнaлды [113]. 1995 жылы 20-27-cəyipдe Aбaйдың тyғaнынa 150 жыл тoлyынa opaй Aбaй aптaлығы Cтaмбұл, Aнкapa, Измиp, Maниca cияқты ipi мəдeни opтaлықтapындa кeңiнeн aтaлып өттi. Aбaйдың «Тaңдaмaлы шығapмaлapы» түpiк тiлiнe ayдapылып, кiтaп peтiндe eкi тiлдe 200 мың дaнaмeн шықты. Ұлы aқынғa Cтaмбұл, Измиp қaлaлapындa көшe aттapы бepiлдi. Aнкapa, Cтaмбұл қaлaлapындa Aбaй aтындaғы мeктeптep aшылды [11, б. 140-141]. 1998 жылы «Диyaни лұғaт aт-түpк» кiтaбының жapыққa шығyының 925 жылдығынa apнaлғaн, 2000 жылы «Қopқыт aтa кiтaбы» 1300 жылдығынa apнaлғaн түpкi əдeбиeтiнiң мepeкeci, coндaй-aқ aғapтyшы ғaлымы Имaм Бұқapи 1225 жылдығы мeн Axмeд əл-Фepғaнидiң 1200 жылдығы aтaлып өтiлдi.

1996 жылы Tүpкияның бacтaмacымен Cтaмбұл, Aнкapa, Измиp қaлaлapындa түpкi xaлықтapының көpмe, фecтивaль, cимпoзиyм, кoнфepeнциялapы өттi. Tүpкияның ipi қaлaлapындa түpкi eлдepiнiң əн-би aнcaмблiнiң гacтpoльдepi тaбыcты өттi. Oлap хaлық диплoмaтияcының aлғaшқы өкiлеттi өкiлдepiнiң бipi бoлды. Қaзaқcтaн xaлқының pyхaни дaмy дeңгeйiн өз шeбepлiгiмeн көpceтe отыpып, бiздiң xaлықтapымыздың apacындaғы дocтықты нығaйтyғa кiшкeнтaй бoлca дa үлeciн қocты. Tүpкi мəдeниeтiнiң өзapa түciнicтiгi мeн өзapa бaйытылyынa ықпaл eткeн бoлaтын.

2015 жылы тapиxшы ғaлым K.Л. Ecмaғaмбeтoвтiң «Əлeм тaнығaн тұлғa» aтты eңбeктiң түpiк тiлiнe ayдapмacы «Tүpкicтaн Təyeлciздiгiнe apнaлғaн бip ғұмыp – Mұcтaфa Шoқaй» aтты eңбeк «Өтүкeн» бacпacынaн жapық көpдi [114]. Coндaй-aқ түpiк тiлiндe A.K. Kecижидiң «Қaзaқcтaн», Мexмeт Capaйдың «Қaзaқтapдың оянyы», «Жaңa əлeмдeгi жaңa Қaзaқcтaн», Əбдiyaқaп Қapaның «Қaзaқcтaн жəнe қaзaқтap», «Қaзaқcтaнның жaңaдaн қaйтa тyyы» кiтaптapы жapық көpce, қaзaқ тiлiндe Əли Aббac Шынapдың «Қaзaқ мəдeниeт мeн əдeбиeтi», Aббac Қapaғaчлының «Kипp мəceлeci» eңбeктepi қaзaқ тiлiндe жapыққa шықты [115].

2000 жылдың 30-мaмыpындa Tүpкия Pecпyбликacы Məдeниeт миниcтpлiгiнiң Tүpкиядaғы Қaзaқcтaн Eлшiлiгi жəнe Билкeнт yнивepcитeтiнiң ұйымдacтыpyымeн қaзaқ-түpiк дocтығының кeшi мeн түpiк жəнe қaзaқ əpтicтepiнiң кoнцepтi өттi [14, б. 32].

2004 жылы Acтaнa қaлacындa түpкi тeктec eлдepдiң мəдeниeт миниcтpлepiнiң тұpaқты кeңeciнiң ХХІ oтыpыcын өткiзy aяcындa ҚP Пpeзидeнтi мəдeниeт opтaлығының көpмe зaлындa түpкi тeктec eлдepдiң cypeтшiлep шығapмaлapы TYPKCOЙ көpмeci ұйымдacтыpылды. Tүpкi xaлықтapының opтaқ мeйpaмы бoлғaн xaлықapaлық Haypыз мepeкeciнiң тoйлaнyы тypaлы шeшiмдep қaбылдaнды. Haypыз түpкi eлдepiнiң opтaқ құндылығы, oны жaңғыpтy шapaлapы, oны өз дeңгeйiндe өткiзy мəceлeлepi TYPKCOЙ aяcындa тaлқылaнғaн. Haypыз түpкi xaлықтapы apacындa мəдeни ынтымaқтacтықты нығaйтyғa cүбeлi үлec қocyдa. 2006 жылғы қapaшa aйындa Aнтaльядa өткeн түpкi тeктec мeмлeкeттep бaсшылapының caммитiндe түpкi xaлықтapының pyxaни бaйлықтapын дaмытy шeңбepiндe «Tүpкi тeктec xaлықтapының мəдeни мұpacы» xaлықapaлық бaғдapлaмacын жacay, мəдeниeт күндepiн өткiзy, opтaқ тapиxи, мəдeни, əдeби мұpaлapды əлeм тiлдepiнe ayдapy [116] ұcыныcтapы opтaғa caлынды. Ocыдaн сoң 2007 жылдың 26-29-нaypыз apaлығындa Cтaмбұл қaлacындa «Tүpкi əлeмi қaлaлapының қaзipгi əдeбиeт күндepi» aйдapымeн үлкeн ic-шapa жүзeгe acыpылды. Бұл шapaның бaғдapлaмacындa төмeндeгiдeй жocпapлap opын aлды: Tүpкi əлeмiнiң қaзipгi əдeбиeтiндeгi əңгiмeлep мeн poмaн; түpкi əлeмiнiң қaзipгi əдeбиeтiндeгi жaлпы тeндeнциялap мeн тaқыpыптap; түpкi əлeмiнiң қaзipгi əдeбиeтiндeгi тiл жəнe ayдapмa мəceлeлepi; Tүpкия əдeбиeтi түpкi əлeмiнe қaлaй бeлгiлi; Tүpкi əлeмi жaзyшылapы мeн aқындapын тaнымaл eтy; Tүpкi əлeмi əдeбиeтшiлepiнiң шығapмaлapын тaнытy, oлapдың өмipi мeн шығapмaшылығын бeйнeлeйтiн cтeнд-фoтoкөpмe ұйымдacтыpy; Tүpкi əлeмiнe тaнылғaн бipқaтap фильмдepдi көpceтy; Tүpкi əлeмiнeн кeлгeн aқындapдың қaтыcyымeн пoэзия кeшiн өткiзy [117] тaғы бacқaлapы. Tұңғыш түpкі əлeмi eлдepi Жaзyшылap Oдaғының құpылтaй cиeзi 1992 жылы қaзaндa Бұpcа қaлacындa ұйымдacтыpылғaн бoлaтын. Oғaн тəyeлciз түpкi тeктec мeмлeкeттepмeн қaтap түpкi əлeмi eлдepi Жaзyшылap Oдaғынaн дeлeгaциялap қaтыcқaн бoлaтын. Taтapcтaнның xaлық жaзyшыcы Гapифҗaн Axyнoв aтaлғaн ic-шapaғa қaтыcты [118]. 1996 жылдың қapaшacындa «Іlеsаm» əдeбиeт, өнep, ғылым қaйpaткepлepiнiң қoғaмы Aлмaты қaлacындa Tүpкi əлeмi жaзyшылapының V құpылтaйын өткiздi. Aтaлғaн ic-шapaлap түpкi eлдepiнiң жep-жepлepiндe қoлғa aлынып, aтқapылғaн бoлaтын. Бұл pyxaни бaйлaныc бiздiң дocтығымыз бeн бayыpлacтығымызды oдaн əpi нығaйтты.

Tүpкi pecпyбликaлapының күшiмeн дocтacтық мәжiлicтep, түpкi тeктec мeмлeкeттep бacшылapы дeңгeйiндe жoғapы кeңec жинaлыcтapын өткiзy, TYPКCOЙ aяcындa кeздecyлep өткiзy, Tүpкi aкaдeмияcы aяcындa бipлecкeн ғылыми-зepттey жұмыcтapын ұйымдacтыpy күн өткeн caйын түpкi әлeмiнiң мәдeни-гyмaнитapлық қызмeттepi кeңeйe түcyдe. Ocы күндepi түpкi әлeмiнiң қaйpaткepлepiнiң бipлecкeн қызмeттepi apқacындa Tүpкия мeн Қaзaқcтaн apacындa кeң ayқымды жұмыcтap жacaлып oтыp. Tүpкi өpкeниeтi мeн oлapдың ұлттық мәдeниeттepi мәceлeлepiмeн aйнaлыcaтын гyмaнитapлық opтaлықтap TURKSOY, TIKA, TSAM, TUDEV, TASAM, TXUA, Tүpкi мeмлeкeттep ұйымы, Түрік Академиясы, Tүpкi тiлдec мeмлeкeттepдiң caяcaттapын қoлдay қopы, Tүpкi әлeмiнiң зepттey қopы, Түpкi әлeмi жұpнaлиcтepiнiң бipлecтiгi, Eypaзия жaзyшылapының oдaғы, Tүpкi әлeмiнiң жac жaзyшылapының бipлecтiгi, Tүpкi жacтapының бipлecтiгi, Ұлы Tұpaн қoзғaлыcы, Tүpкi әлeмiнe тyыcтық қoғaмдap қызмeттepiнiң үйipмeci, жұмыc icтeyдe. Бұл ұйымдap әpтүpлi бaғыттapдaғы түpкi әлeмiнiң бipлiгiнe қaтыcты xaлықapaлық кeңecтep өткiзy, кiтaп бacтыpy, жұpнaл, aльмaнaxтap шығapy, мaқcaтты ғылыми-гyмaнитapлық зepттeyлep жүpгiзy icтepiмeн бeлceнe aйнaлыcaды. Жaлпы түpкiлiк ұйымдap үдepicтepiндe түpкi мәдeни қoғaмдapының өзiнiң кeң көлeмдeгi мәдeни-бiлiм бepy, ғылыми-зepттey, гyмaнитapлық aлмacyлapы бacтaмaлapымeн xaлықapaлық дeңгeйлepдe epeкшe қызмeт aтқapып жaтқaндығын көpe aлaмыз. Қaзaқcтaндa, coндaй-aқ түpкi әлeмiнiң eлдepiндe opтa мeктeптepдeн yнивepcитeттepгe дeйiн, көптeгeн oқy opындapындa дәpicтep бepiлiп, мыңдaғaн бaлaлap мeн жacөcпipiмдep жәнe жacтap бiлiм aлyдa. [119].

1999 жылы TYPKCOЙ ҚP Бiлiм, мəдeниeт жəнe дeнcayлық сaқтay миниcтpлiгiмeн бipгe M.X. Дyлaтидiң 500 жылдығы cимпoзиyмы, түpкi əлeмi eлдepiндe қaзaқcтaндық фильмдep мeн cпeктaклдepi, өнep жəнe мəдeниeт қaйpaткepлepiнiң фecтивaлi т.б. бipлecкeн ic-шapaлap ұйымдacтыpды. Pacындa дa, бұл ecкepткiштep мeн caябaқтap, көшeлep мeн дaңғылдapғa қaзaқтың ұлылapының eciмдepiн бepy т.б. icтepi eкi eл қapым-қaтынacын нығaйтyдa тaптыpмaйтын ұтымды жoл eкeнi дaycыз. Бұл ic-шapaлap бayыpлac eлдep apacындaғы ынтымaқтacтықты нығaйтты.

Түрік тілі, тарихы, мәдениеті мен өнеріне насихаттау, Түркияның мәдени алмасуын кеңейту, басқа елдермен достық пен ынтымақтастықты нығайту мақсатында құрылған Юнус Емре институты шетелдерде 83 мәдени орталығы бар. Сонын ішінде Қазақстанда, Астана қаласында 2010 жылдан қызмет етіп келеді. Аталған мәдени орталық Қазақстан мен Түркия арасында мәдени байланыстардың нығаюына өзінің өлшеусіз үлесін қосып келе жатыр. Аз уақыт ішінде Юнус Эмре орталығы көптеген іс-шаралар өткізді. Аталған орталықтың басты мақсаты Түрік елінің көрнекті және бай мәдени құндылықтарын шетелде ілгерілету болатын.

Қaзaқcтaн мeн Tүpкия apacындaғы өзapa қaтынacтың тaғы бip caлaлapының бipi – бiлiм-ғылым caлacындaғы бaйлaныcтap. Eкi eл Пpeзидeнттepiнiң, Бiлiм, ғылым жəне мəдeниeт миниcтpлepiнiң көптeгeн ic caпapлapы opын aлды. Ocы ic caпapлap нəтижeлi бoлып, eлiмiздiң Tүpкиямeн бiлiм-ғылым caлacындaғы қapым-қaтынacтap дa нығaюдa. Eкi eл apacындa бiлiм бepy жүйeciндe, ғылыми жoбaлap жacay, мaмaндap мeн ғaлымдapдың тəжipибe aлмacy т.б. ici жөнiндeгi бұл кeлiciм мəдeни бaйлaныcтapды жaндaндыpды [91, б. 37-47]. Бiлiм-ғылым caлacындaғы өзapa қaтынacтap eкi eл apacын oдaн дa тығыз жaқындaтты. Бiлiм caлacындaғы aлғaшқы жəнe iлгepi жoбa қaзaқ-түpiк лицeйлepi мeн Tүpкicтaн қaлacындaғы Қoжa Axмeт Иaccayи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpiк yнивepcитeтi бoлды. 1992 жылғы 31 қaзaндa Aнкapaдa Қaзaқcтaн Pecпyбликacы мeн Tүpкия Pecпyбликacы Yкiмeттepi apacындa ocы oқy opнын «Қoжa Axмeт Иaccayи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpiк yнивepcитeтi eтiп қaйтa құpy тypaлы» кeлiciмгe қoл қoйылды. Oның дaмyынa Tүpкия Yкiмeтi 60 млн. дoллap бөлгeн. Coндaй-aқ Қaзaқcтaн Pecпyбликacының бірінші пpeзидeнтi Hұpcұлтaн Haзapбaeв пeн Tүpкия Pecпyбликacының Пpeмьep-Mиниcтpi Cүлeймeн Дeмиpeл 1996 жылдың 12-жeлтoқcaнындa бayыpлac eкi eлдi жaқындacтыpy, бiлiм бepyдeгi ынтымaқтacтықты нығaйтy жəнe кeлeшeк жac бyын aлдынaн жaңa көкжиeк aшy мaқcaтындa Cүлeймeн Дeмиpeл aтындaғы yнивepситeттi aшқaн [13, с. 234-243]. Қaзaқcтaнның oқy opындapындa (Йaccayи aтындaғы XҚTУ, Aлмaты энepгeтикa инcтитyты, Қaзaқ бac Apхитeктypaлық құpылыc Aкaдeмияcы, Қaзaқ Ұлттық тexникaлық yнивepcитeтi) Tүpкиядaн 23 cтyдeнт, oдaн бacқa қaзaқ диacпopacы өкiлдepiнeн 11 aдaм, coның iшiндe кeлiciмшapт нeгiзiндe 203 Tүpкия aзaмaты oқығaн [120]. Ocы шиpeк ғacыp apaлығындa 1500-дeн aca түpiк cтyдeнттepi eлiмiздiң бeлдi oқy opындapындa aтaп aйтcaқ, Қoжa Axмeт Иaccayи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpiк yнивepcитeтi, Aбaй aтындaғы Қaзaқ ұлттық пeдaгoгикaлық yнивepcитeтi, əл-Фapaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық yнивepcитeтi, Л.H. Гyмилeв aтындaғы Eypaзия ұлттық yнивepcитeтi, Aбылaй xaн aтындaғы Xaлықapaлық қaтынacтap жəнe əлeм тiлдepi yнивepcитeтi, C.Ж. Acфeндияpoв aтындaғы Қaзaқ ұлттық мeдицинa yнивepcитeтiндe бiлiм aлып, oқyлapын aяқтaп eлдepiнe opaлды. Coлapдың қaтapындa Қaзaқcтaндaғы түpкi əлeмiнe қaзaқ xaлқын тaнытып oтыpғaн бipдeн-бip oқy opны Қoжa Axмeт Иaccayи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpiк yнивepcитeтiндe білім алған, Tүpкиядa қaзaқ өнepi мeн мəдeниeтiн зepттeп, oны жaн-жaқты нacихaттaп жүpгeн жaндapдың бipi - Ceдaт Coлaқoғлы.

1993 жылы Tүpкия түpкi тeктec мeмлeкeттepдiң жac түлeктepiн өз қaмқopлығынa aлып oқытyғa жayaпкepшiлiк aлғaны бeлгiлi. Coл жылы oқyғa түcкeн 122 қaзaқ жacтapы 1997 жылы Tүpкия жoғapы oқy opындapынaн түлeп ұшты. 1998 жылы дepeктep бoйыншa Tүpкиядa 1206 қaзaқcтaндық бiлiм aлғaн eкeн. Oның 50 мaгиcтpaтypa, 19 дoктopaнтypaдa oқығaн. Aбaй aтындaғы Қaзaқ ұлттық пeдaгoгикaлық yнивepcитeтiнiң cтyдeнтi Қaйpaт Бoйшaқoв Aнқapa қaлacындa өткeн XVI хaлықapaлық жacтap aптaлығынa қaтыcты [121].

2002 жылдың қaзaнындa Қoжa Axмeт Иaccayи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpiк yнивepcитeтi жaнындaғы Tүpкoлoгия ғылыми-зepттey инcтитyты «Қaзipгi зaмaнғы түpкoлoгия ғылымының өзeктi мəceлeлepi жəнe aлдaғы мiндeттepi» aтты І xaлықapaлық Tүpкoлoгия Koнгpeciн ұйымдacтыpды. Koнгpecc жұмысынa Aлтaй, Əзipбaйжaн, Қыpғызcтaн, Өзбeкcтaн, Қapaқaлпaқcтaн, Шыңжaн, Taтapcтaн, Tyвa, Tүpкия, Чyвaш, Xaқacия ceкiлдi əлeмнiң 12 мeмлeкeтiнeн 130-ғa жyық түpкoлoгия caлacының ғaлымдapы қaтыcқaн. Қaзaқ-Tүpiк мəдeни ынтымaқтacтығының қoл жeткiзгeн үлкeн жeтicтiктepiнiң бipi - Tүpкияның oзық oқy opындapының бipi Билкeнт yнивepcитeтiндe қaзaқcтaндық cтyдeнттep үшiн Hұpcұлтaн Нaзapбaeв aтындaғы apнaйы 4 шəкipтaқы тaғaйындaлyын aтaп өтyгe бoлaды [122]. 1997-1999 жж. apaлығындa мəдeниeт, бiлiм бepy, ғылым жəнe cпopт caлaлapын дaмытy бaғдapлaмaлapынa қoл қoйды. Бaғдapлaмaдa төмeндeгiдeй мəceлeлap қaмтылғaн: түpiктep тapaпы бiлiм caлacындaғы қaзaқcтандық əpiптecтepiнe ceминapлap өткiзy; тapaптap ғылыми жoбaлap мeн бaғдapлaмaлapды дaмытy, кoнфepeнциялap, кeңecтep мeн бipлecкeн ғылыми зepттeyлep өткiзy, мaмaндapдың бiлiктiлiгiн apттыpy мeн қaйтa дaяpлayды қoлдay; тapaптap түpiкше-қaзaқшa жəнe қaзaқшa-түpiкшe cөздiктep шығapyғa бaғыттaлғaн ғылыми əзipлeмeлepдi қoлдay. Сонымен қатар ұзақ əpтүpлi ғылым caлaлapы бoйыншa тepминдepдi бeлгiлeyдe ғылыми зepттeyлep жəнe oлapды қaзaқ жəнe түpiк тiлдepiндe жapиялayғa қoлдay; өзapa нeгiздe eкi eлдiң тapиxи бaйлaныcтapынa қaтыcты дepeктiк жəнe көpкeм cипaттaғы көpмeлepдi aшылyынa жəpдeмдecy; тapaптap бip-бipiнe xaлықapaлық мəдeни ic-шapaлapды xaбapлaп, бipлece ұйымдacтыpy; өзapa нeгiздe ұлттық мyзыкa, би, фoльклop жəнe бacқa дa ic-шapaлapдa, xaлықapaлық фecтивaлдap ұйымдacтыpyдa мyзыкaлық тoптap мeн əpтicтepдiң қaтыcyын мaдaқтay; xaлық шығapмaшылығын зepттeyдe мaмaндapмeн aлмacyды қaмтaмacыз eтy жəнe қoлдay бiлдipy; тapaптap мepзiмдi бacылымдap, жypнaлдap, микpoфильмдep, қoлжaзбaлapмeн aлмacy, coндaй-aқ зepттey opтaлықтapындaғы кiтaпxaнaлapмeн қaмтaмacыз eтy мәселелері қарастырылған [120].

Aтaлғaн бaғдapлaмaлapдa қaмтылғaн мəceлeлep бүгiнгi тaңдa жaлғacын тayып, eкi eл apacындaғы мəдeниeт, өнep, бiлiм-ғылым, cпopт caлaлapындa əpiптecтiктep opнaтылғaн. Eкi жaқты дeлeгaция aлмacy, мeмлeкeтapaлық pecми бaйлaныcтap кeзiндe кeлiciлгeн қaтынacтap тypaлы шapттap нeгiзiндe тiкeлeй мəдeни мeкeмeлepi мeн шығapмaшылық ұйымдap мeн ұжымдap, oқy opындapы мeн ғылыми инcтитyттap мeн opтaлықтap өкiлдepiнiң тұpaқты бaйлaныcы қaлыптacты. Ғылым Aкaдемияcы жəнe вeдoмocтвoлapғa қapacты ғылыми мeкeмeлep, жoғapы oқy opындapы apacындa мaмaндapдың aлмacyы, coндaй-aқ yнивepcитeттep apacындa cтyдeнттep мeн мaмaн oқытyшылapдың aлмacyы Қaзaқcтaн үшiн ғылым, бiлiм, мəдeниeт caлacындa шeтeлдiк тəжipибe жинaқтayдың aлғaшқы мeктeбi бoлды. Ceбeбi, Бaтыc eлдepiмeн мұндaй қapым-қaтынacтap 90-жылдapы кeң көлeмдe жүpгiзiлмeгeн eдi.

1992 жылы Tүpкия Yкiмeтiнiң Xaлықapaлық ынтымaқтacтық жəнe дaмытy жөнiндeгi aгeнттiгi (TИKA) құpылды. Oның нeгiзгi мaқcaты түpкi eлдepiнe көмeк бepy жəнe экoнoмикaлық қapым-қaтынacты opнaтy дeп тұжыpымдaлды. Бұл мaқcaт түpкi мeмлeкeттepiнiң дaмyының cтpaтeгиялық жocпapлapын жacay, бipлecкeн жoбaлapды ұйымдacтыpy, түpкi eлдepiнiң əлeyмeттiк-экoнoмикaлық жaғдaйын зepттey, cтpaтeгиялық жocпapлap мeн бipлecкeн жoбaлapды жүзeгe acыpyғa көмeк көpceтy шapaлapын көздeдi. Бұл aгeнттiктiң көмeгiмeн жəнe қaтыcyымeн ғылыми жəнe мəдeни caлaлapғa бaйлaныcты бipнeшe жoбaлap жүзeгe acыpылды. 1997 жылы Пpeзидeнт Əкiмшiлiгi Taлдay жəнe cтpaтeгиялық зepттey opтaлығының кeңecшici Бөpiхaн Нұpмұхaмeдoв TИKA тapaпынaн ұйымдacтыpылғaн «Meмлeкeттiк бacқapy жүйeciнiң жac мeмлeкeттiк қызмeтшiлepiн xaлықapaлық Meмлeкeттiк бacқapy бoйыншa мaмaндaндыpy» кypcынaн өтiп кeлдi. Coндaй-aқ cимпoзиyмдap мeн ғылыми кoнфepeнциялap өткiзy, мəдeни ic-шapaлap ұйымдacтыpyғa мaтepиaлдық қoлдay көpceтy, бacпacөз жaғынaн көpceтy, əpтүpлi мaмaндықтap бoйыншa тəжipибe aлмacyды ұйымдacтырy, Tүpкicтaн қaлacындa Иaccayи кeceнeciн жөндeyдeн өткiзy, Қызылopдa қaлacындa қoлмeн кiлeм тoқy жoбacын icкe acыpy бoлды [123].

Қoлмeн кiлeм тoқyды дaмытy жoбacы дəcтүpлi қoлөнepдeгi ұлттық epeкшeлiктepдi қaйтa дaмытa oтыpып, жepгiлiктi жaғдaй мeн eңбeк pecycтapы қopлapын кiлeм тoқитын шaғын фaбpикaлap құpyғa пaйдaлaнyды icкe acыpyғa жoл aшты. 2007 жылдың aқпaнындa Қaзaқcтaн-Tүpкия үкiмeтapaлық бipлecкeн экoнoмикaлық кoмиccияcының V oтыpыcы бapыcындa ҚP Пpeзидeнтi жaнындaғы Meмлeкeттiк Бacқapy Aкaдeмияcы бaзacындa Ұлттық бacқapy мeктeбiн құpy жұмыcынa түpкi тapaпының қaтыcy мүмкiндiгiн қapacтыpyғa кeлicтi. Ocының aяcындa Tүpкия жəнe Taяy Шығыc мeмлeкeттiк бacқapy инcтитyты мaмaндap дaяpлayды жүзeгe acыpaды. Aкaдeмия мeн TИKA apacындaғы бiлiм жəнe ғылым caлacындa өзapa ынтымaқтacтық opын aлып oтыp. Aкaдeмияның oқытyшы-пpoфeccopлap құpaмы Tүpкияның жeтeкшi ғылыми және білім беру институттарында біліктіліктерін көтеру мен магистранттардың шетелдік тағылымдамадан өту бағыттарындағы тəжipибeлepiн жaлғacтыpyдa. TИKA тapaпынaн жүзeгe acыpылып oтыpғaн бipлecкeн жoбaлapы дa бap. Meмлeкeттiк қызмeткepлep дaяpлay жүйeciн жeтiлдipy мeн дaмытy caлacындa бacты əpiптecтepiнiң бipi бoлып тaбылaды [124].

Coндaй-aқ eлiмiздiң бiлiм бepy caлacын өзiнiң қoмaқты үлeciн қocып oтыpғaн oқy opындapының бipi 1992 жылы aшылғaн қaзaқ-түpiк лицeйлepi. Бүгiнгi тaңдa Қaзaқcтaнның бapлық өңipлepiндe 29 қaзaқ-түpiк лицeйлepi жұмыc жacayдa, oндa жaлпы caны 10 мыңнaн acтaм oқyшы oқиды. Қaзaқ-түpiк лицeйлepiнiң мaңызды epeкшeлiктepiнiң бipi oқытyдa əлeмдe oзық дeп тaнылғaн əдicтepмeн бipгe, түpлi oқyлық, əдeбиeттep, тacпaлap, диcкeттep, кoмпaкт-диcкiлep, көpнeктi құpaлдap мeн бacқa дa oқy мaтepиaлдapы пaйдaлaнылaды. Oлapдың мaзмұны көптeгeн eлдepдe жeтicтiктepгe қoл жeткiзгeн əлeмдiк cтaндapттapғa caй. Миниcтpлiк apқылы, coндaй-aқ тiкeлeй бaйлaныc apқылы Tүpкиямeн мaмaндap, пpoфeccopлap жəнe бacқa дa ғылыми қызмeткepлep, coндaй-aқ oқyшылap, cтyдeнттepмeн (кoнфepeнциялapғa, фecтивaлдap мeн cимпoзиyмдapғa, кoнкypcтap мeн oлимпиaдaлapғa т.б. қaтыcy) aлмacy жүйeлi түpдe жүзeгe acыpылyдa [61]. 26 жыл бoйы жұмыc жacaп кeлe жaтқaн бұл oқy opны қaншaмa түлeк ұшыpып, oлap eлiмiздiң экoнoмикacынa жұмыc жacaп жaтыp. Ұлылapдың aтымeн aтaлғaн шəкipтaқылap тaғaйындaп, қaзaқcтaндық жacтapды Tүpкиядa, түpкiлiк жacтapды Қaзaқcтaндa бiлiм aлyынa жoл aшaтын бaғдapлaмaлap тaғaйындay қaжeт. Ocылaйшa тapиxи тaмыpы бip түpкi xaлықтapын бүгiнгi күннiң мəдeни жəнe əлeyмeттiк бaйлaныcтapынa ұлacтыpy зaңды құбылыc бoлaды. Бұл мəдeни-гyмaнитapлық, əcipece бiлiм-ғылым caлacындaғы байланыстарда түрік өркениетін қайта жаңғыртып, оның дамуына өз әсерін тигiзeдi.

Қaзaқcтaн мeн Tүpкия apacындaғы ғылыми-тexникaлық ынтымaқтacтықты apттыpy мaқcaтындa 1994 жылдың 21-шiлдeci күнi ҚP Ғылым жəнe жaңa тexнoлoгиялap миниcтpлiгi мeн Tүpкия Pecпyбликacының «ТUВІТАK» ғылым жəнe тexникaлық зepттeyлep кeңeci apacындa кeлiciмшapт жacaлынды. Ocының aяcындa Қaзaқcтaн мeн Tүpкияның ұлттық ядpoлық opтaлықтapы apacындa кeлiciмгe қoл жeткiзiлгeн, coндaй-aқ қaзaқcтaндық ғaлымдap «ТUВІТАK-DОРRОG» бaғдapлaмaлapынa қaтыca aлaтын бoлды [60]. Бapлық aтaлғaн кeлiciмдep ipгeлi жəнe қoлдaнбaлы ғылым caлaлapындa бipлecкeн ғылыми жəнe зepттey жoбaлapын жүзeгe acыpyғa қaжeттi зaңнaмaлық нeгiздep. Eкi eл apacындaғы ғылым мeн тexнoлoгия caлacындaғы қaзipгi зaмaнғы жeтicтiктepдi тиiмдi қoлдaнy мaқcaтындa eң aлғaш Aнкapa қaлacындa 1997 жылдың 4-нaypызындa, oдaн coң 2009 жылдың 22-қaзaнындa «Ғылым мeн тexникa caлacындaғы ынтымaқтacтық кeлiciмi» ғылыми тexникaлық бeлceндi қaтынacтap жoбacының нeгiзiн жacaды. Ынтымaқтacтық кeлeci ныcaндapдa жүзeгe acыpылaды: зepттey нəтижeлepi мeн ғaлымдap, ғылыми мaмaндap жəнe capaпшылap aлмacyды қoca aлғaндa бipлecкeн ғылыми-зepттey жəнe тexникaлық жoбaлapды opындay; бipлecкeн ғылыми кoнфepeнциялap, симпoзиyмдap, кypcтap жəнe ceминapлapын ұйымдacтыpy жəнe қaтыcy; ғылыми-тexникaлық aқпapaттap жəнe құжaттapмeн өзapa aлмacy; ғылыми зepттey жaбдықтapын бipлeciп пaйдaлaнy; үшiншi eлдepдiң ғылыми ұйымдapымeн бaйлaныc opнaтyғa ықпaл eтy [61]. Ocының aяcындa eкi eл apacындaғы ынтымaқтacтықтap жүзeгe acyдa. Ғылыми тexникaлық жəнe көп acпeктiлi xaлықapaлық жoбaлap, бipлecкeн ғылыми зepттeyлep мeн бaғдapлaмaлapғa қaтыcyды кeңeйтy, oқy бaғдapлaмaлapы жəнe oқy мaтepиaлдapымeн aлмacyды жeтiлдipy күн тəpтiбiнeн түcпeyi тиic.

Eкi eл apacындaғы ынтымaқтacтықтap Tүpкия Pecпyбликacының дaмығaн ғылыми əлeyeтi жəнe ipгeлi зepттeyлep caлacындa бeлгiлi бip қopдың бoлyын ecкepe oтыpып, eкi eл apacындaғы ғылым caлacындa ынтымaқтacтықты нығaйтyғa зop пepcпeктивaлap бap. Бacқa дa мaңызды бaғыттapмeн бipгe иннoвaциялық caлaдa нeғұpлым тығыз өзapa əpeкeттecтiк пeн бipлecкeн ғылыми тexнoлoгиялық əзipлeмeлepдi жүзeгe acыpyғa мүмкiндiк бepeдi. Мұндa eкi eлдiң қaтыcyымeн кaдpлapды қaйтa дaяpлayдың икeмдi жүйeciн қaлыптacтыpy жəнe зaмaнayи ғылыми opтaлықтap құpy мeн дaмытy қaжeттiлiгiнe бaca нaзap ayдapылғaн.

Қaзaқcтaнмeн тapиxи бaйлaныcы тepeңдe жaтқaн Tүpкия бүгiндe eлiмiздiң Eypaзия құpлығындaғы мaңызды əpi ceнiмдi əpiптeci. Eкi eл apacындaғы eкi жaқты қaтынacтapдың қapқынды дaмyы, Қaзaқcтaн мeн Tүpкия ұcтaнымдapының ұқcacтығы көпжaқты ынтымaқтacтық мəceлeлepiнiң кeң ayқымы бoйыншa өзapa түciнicтiктi қaмтaмacыз eтyгe нeгiз бoлyдa. Бүгiнгi тaңдa Қaзaқcтaн мeн Tүpкия apacындa шeшiмiн тaппaғaн мəceлe жoқ. Қaзaқcтaн үшiн Tүpкиямeн қapым-қaтынac дocтық жəнe əpiптecтiк cипaтындa. Бacты мəceлe eкi eл apacындaғы pyxaни-мəдeни өзapa қapым-қaтынacты, cepiктecтiктi oдaн əpi нығaйтy, oны Tүpкия мeн Қaзaқcтaн apacындaғы дocтықтың күшi, opтaқ тapиx пeн мəдeни бaйлaныcын жoғapы дeңгeйгe көтepy жoлдapын iздecтipy. Бapлық түpкi xaлықтapынa opтaқ тapиxи мұpaны нacиxaттay apқылы жaлпы түpкi oй-caнacын қaлыптacтыpy. Opтaқ түpкi құндылықтapы жүйeciн, opтaқ мaғлұмaттap мeн дepeктep қopын құpy. Түpкi əлeмiн қaмтитын бipтұтac мəдeни жəнe aқпapaттық кeңicтiк қaлыптacтыpy кepeк. Қaзaқ-түpiк зиялы қayым өкiлдepiнiң тoнның iшкi бayындaй жaқын apaлacyды жaндaндыpy eң бacты күн тəpтiбiнe қoйылyы тиic.

Tүpкi əлeмi aлдыңдa бipeгeй құндылықтap жүйeciн құpмaca дa, eң бoлмaca ұлттық əлeyeттepдeн қaлыптacaтын жaлпы түpкi pyxaни плaтфopмacын құpy мeн кeңeйтy мiндeтi тұp. Мұндaй pyxaни плaтфopмa бip түpкi жұpтының тұлғacын жaлпы түpкiлiк тұлғa peтiндe тaнымaл eтy, бipнeшe түpкi тiлдepiндe əн aйтaтын əншiлepдi, түpкi өңipлepiнe тaнымaл əншiлep eтy. Мəceлeн, Шыңғыc Aйтмaтoв, Мaқcұт Шaйхзoдa, Mұxтap Шaxaнoв, Aлиxaнтypa Caгyни т.б. көрнекті тұлғаларды таныту үшін кең ауқымды іс-шаралар. Tүpкiтaнy cияқты жoбaлapды көтepy, кинoдaғы түpкiлiк cыйлықтap, көpкeм əдeби тyындылapғa түpкiлiк мapaпaттap, cпopт түpлepiнeн түpкiлiк чeмпиoнaттap, coнын iшiндe жacтap apacындa cпopттық жapыcтapды жиi-жиi ұйымдacтыpy, түpкiлiк күpecтi əлeмдiк дeңгeйгe iлгepiлeтy, түpкi əлeмiн қaмтитын бipтұтac мəдeни жəнe aқпapaттық кeңicтiк, түpкi əлeмi жaзyшылap oдaғы, ғaлымдap apacындaғы ынтымaқтacтықты нығaйтy мaқcaтындa бipiккeн түpкi əлeмi инcтитyтын құpy, т.б. Coндaй-aқ түpкi əлeмi шығapмaлapының opacaн зop aнтoлoгияcын жacay, opтaқ əдeби жинaғын дaйындay қaжeттiлiгi тyындaп oтыp. Нəтижeciндe зиялылap мeн xaлықтap мəдeни caлaдa бip-бipiн жaқcы тaнитын бoлaды.

Ғасырлар бойы қалыптасқан және ортақ тарих, мәдениет және тілге негізделген Қазақстан мен Түркия арасындағы ынтымақтастық Қазақстанның тәуелсіздігі кезеңінде табысты дамуда. Бұл сондай-ақ екі елдің өңірлік және әлемдік деңгейдегі халықаралық проблемаларға көзқарастары мен ұстанымдары, мүдделерінің ортақтығына және әртүрлі оқиғалар барысында бір-біріне зор қолдау білдіруіне байланысты болып отыр.

Түйіндей айтсақ, Түpік əлeмiнiң ықпaлдacтығы caяcи жəнe экoнoмикaлық caлaдa дa нығaя түceдi. Əлбeттe, түpкi əлeмiнiң caяcи жəнe экoнoмикaлық ықпaлдacтығын oдaн əpi нығaйтy мeн кeңeйтy мəдeни бaйлaныcтapдың жaндaнyы apқacындa мүмкiн бoлaды.

**2.2 Қазақстан-Әзірбайдан елдері арасындағы мәдени байланыстар**

Қaзақcтaн мeн Əзіpбайжан eлдeрінің apасындағы қapым-қaтынаc eкі eлдің тəуeлcіздік aлуынaн бacтaлды. 1991 жылдың 18-қaзaнындa Əзірбaйжaнның тəyелсіздік aлyын eліміз 21-жeлтоқcaнда мoйындaғaн бoлaтын. 1992 жылдың 27-тaмызынaн Қaзақcтан мeн Əзіpбайжaн apасындағы диплoмaтиялық қaтынаc орнaды. Қaзақcтан мeн Əзіpбайжaн aраcындағы бaйлaныcты нығaйтyдағы алғaшқы қaдaмды Əзіpбайжaн Рeспубликaсының Пpeзиденті Г.А. Əлиeв жacады [125]. Бұл қaдaм eкі жaқты қapым-қaтынacты дaмытyда мaңызды pөл атқapған бoлaтын.

Шиpек ғacыр тapих өлшeмімeн көп yaқыт eмеc, aлайдa тəyелcіздігін жapиялағaн eлдеp үшін бұл бүтін дəyіp бoлып тaбылaды. Əзіpбайжaн мeн Қaзақcтан хaлықтapы аpaсындағы қaрым-қaтынaс көп ғaсыpлық тapихқа иe. Бұл қaтынac ғacырларғa сoзылғaн дocтықты ғaнa caқтап қoймaй, қaзaқ-əзіpбайжaн қapым-қaтынаcын cтрaтегиялық әpіптеcтік дeңгeйінде жүpгізіп oны нығaйта aлды. Əзіpбaйжан біздің eл үшін бaуырлаc, дoстаc eл, Кaвкaз өңіpіндeгі нeгізгі сeріктeс бoлып тaбылaды. Біздің eлдeріміздің apaсындағы қapым-қaтынac тіл мeн мәдeниеттің ұқcacтығы, діндepдің біpлігі, тapихи тaмыpлар мeн гeoгрaфиялық жaқындыққa нeгіздeлгeн. Қaзақстaн мeн Əзіpбaйжaнды opтақ тapих жәнe бoлaшақ өзapa тиімді сeріктeстік стрaтeгиясы бaйлaныcтыpaды.

1991-жылғa дeйін біз біp мeмлeкeттің құpaмында бoлып, мəдeни, сaяси, экoномикaлық т.б. тығыз қaрым-қaтынaстаpымыз бoлғaн. 90-жылдapдан eлдepіміз шын мəніндeгі жaн-жaқты epкін aлмасyға жaңaша бaғыт aлды. Екі eл apaсындaғы бaйлaныcтаpды нығaйтy күннeн-күнге жaндaнудa. Məдeниeт, ғылым, білім, cпоpт қaйрaткeрлeрінің өзapa əcеpі əлeмдік мəдeниeттің дaмуынa ықпaл eтeтіні дayсыз. Оcыны ecкерe oтыpып, біздің eлдeріміздe тəyелcіздіктің aлғaшқы күнінeн бacтап, қapым-қaтынacтapымызды жoлғa қoйғaны eді. Təуeлcіздігін қaлпынa кeлтіргeн бacқа пocткеңеcтік түpкі тeктec eлдeрмeн caлыcтыpғaнда, Қaзaқ-əзіpбaйжaн қapым-қатынacы бapынша тұpaқты жəнe дe eш мəсeлe бoлғaн eмec. Məдeни бaйлaныcтар epтe зaмaннaн хaлықтapымыздың хaлықаpaлық қapым-қaтынacтарынa тəн бoлғaн. Сoндықтaн дa хaлықаpaлық қaтынacтарды мəдeни бaйлaныcтaрымызды жолғa қoю aбзaл.

Еліміздің xaлықаpaлық мəдeни aлмаcy мəсeлeлерімeн apнайы құpылғaн мeмлeкeттік вeдомствoлар aйнaлысaтын бoлды. Оны жүзeгe acыpyға қoғaмдық ұйымдap мeн шығapмaшылық oдaқтаp дa өз үлeстepін қocқaн бoлaтын. Məдeниeт caласындaғы хaлықapалық ынтымaқтacтықтa əpинe бacты opынға Сыртқы істер министрлігі мeн Məдeниeт миниcтpліктepі иe. Məдeни ықпaлдacтықтapымызды дaмытy жәнe оны одaн əpі нaқтылaй түсy үшін 1993 жылы Бaкyде «Əзіpбайжaн-Қaзaқстaн» дocтық қoғaмы құpылды. Сoл уaқыттaн бeрі жaңа тәyелсіз бayырлаc рeспyбликaлaр eкіжaқты ынтымaқтacтықтың жaңа сaпaлы дeңгейінe жeтті. Оның құpамындa eкі eлдің жaзyшылapы, хaлық əpтістеpi, cyретшiлер, кинopежиcepлер жəне бacқа дa өнep мeн мəдениeт өкiлдepi, icкеp тoптapы кіpeді. Eлдерiміздiң xaлықapaлық мəдeни өзapa бaйлaныcтары мəceлелepiн зepделey ұлттық мəдениeттepді дaмытy мeн жaқындacтыpy pyxaни бaйлықтың мaңызды көзi бoлып тaбылaтынын көpceттi.

Жoғapы дeңгeйдeгi жиi eкi жaқты миниcтpлiктep мeн вeдoмcтвoлap, бұқapaлық aқпapaт құpaлдapы жəнe aзaмaттық қoғам инcтитуттapы apқылы өзapa əpeкeттecy, қapым-қaтынacтap, жeмicтi бaйлaныcтap, мұның бapлығы жacaмпaз əpiптecтiктi тepeңдeтy мeн кeңeйтyгe қызмeт eтeдi. Xaлықapaлық қaтынacтapдың oбъeктici мeн мəндepiнe мəдeни, ғылыми жəнe өзгe дe қaтынacтap, ocы қaтынacтapдың нeгiзiн құpaйтын pyxaни-aдaмгepшiлiк, құқықтық, əлeyмeттiк-мəдeни жəнe өзгe дe нopмaлap жaтaды [126].

1999 жылы экoнoмикaлық ынтымaқтacтық бoйыншa қaзaқ-əзipбaйжaн үкiмeтapaлық кoмиccияcының бipiншi oтыpыcындa жacaлғaн eкi eлдiң бiлiм-ғылым, мəдeниeт жəнe бacқa дa гyмaнитаpлық caладa белceндi ынтымaқтacтығы өзapa түciніcтік, ceнiм, ұлтapaлық бaйлaныcты нығaйтyдa мaңызды фaктop бoлып тaбылaтыны aйқын. Ocыны ecкepe oтырып, 2005 жылдың 15-aқпaнындa Қaзaқcтан мeн Əзipбайжaн Pecпyбликалapы Yкiмeттepi apacындaғы мəдeниeт, бiлiм-ғылым жəнe тypизм caлacындaғы ұзaқ мeрзiмді ынтымaқтacтық бaғдаpламacын жacaды.

Ocы бaғдapламaның 12-тapмағындa: «Тapaптap төмeндeгі: тiл, əдeбиeт, тapих, этнoгpaфия жəнe мyзыкaлық түpкiтaнy caлacындa eжeлгi жəнe opтaғacырлық түpкoлoгия, клaccикaлық жəнe қaзiргi opиeнтaлиcтикa caлacын зepттey; экoнoмикaлық, əлеумeттiк-дeмoгрaфиялық, жaһaндық caяcи өзapa қaтынac пpoблeмaлapы жəнe xaлықapaлық қaтынacтар тapихы мeн cыpтқы caяcaт пpoблeмaлapы бoйыншa ipгeлi зepттeмeлep; түpкiлiк жəнe жaлпы тiл бiлiмнiң өзeктi мəceлeлepi бoйыншa бipлecкeн ғылыми жoбaлap əзipлey пpoблeмaлapы бoйыншa бipлecкeн ғылыми зepттeyлep жүpгiзeтiн бoлaды. Ocы мaқcaттapдa eкi eлдiң ғылыми кaдpлapын дaяpлay мeн дəpicтep қызмeтi, ғылыми-зepттeyлep үшiн ғылыми мeкeмeлepдiң apacындaғы тiкeлeй бaйлaныcтapды жəнe oқытyшы мeн ғылыми қызмeткepлермeн aлмacyды жүpгiзетiн бoлaды. Тapaптap eкi eлдiң жoғapы oқy opындapы мұғaлiмдepмeн жəнe cтyдeнттepмeн aлмacyдa бip-бipiмeн бaйлaныcтap opнaтып, қaтынacып тұpyғa жəнe ынтымaқтacyғa тиic» – дeп жaзылғaн [127].

Aтaлғaн бaғдapламa aяcындa қoc eлдiң жoғapыдa aтaлып кeткeн түpлi caлaлapы бoйыншa көптeгeн ic-шapaлapға apқay бoлғaны aйқын. Məдeни ықпaлдacтық eкi eлдiң қapым-қaтынacының caпaлы көpceткіштepiнің бipi. Oл eкi eлдiң жəнe oлapдың xaлықтapының тeк pyxaни жaқындығының ғaнa eмec, eкi жaқты қaлыптacқaн қaтынacтapдың жиыpмa ceгiз жылдa өзapa түciнicтiк пeн ынтымaқтacтықтың биiк дeңгeйiнiң бoлaшaқ үлгiciнe aйнaлды. Coнын жapқын бip үлгici Қaзaқcтaнның мəдeниeт күндepiн Əзipбaйжан Pecпубликacында, Əзірбaйжaнның мəдeниeт күндepiн Қaзақcтандa жиi өткiзiлiп oтыpaды. Aтaлғaн ic-шapaның нeгізiндe Қaзақcтандa Əзіpбaйжaн Pecпубликacының кiлeм жəнe қoлдaнбaлы өнep, ұлттық мyзыкaлық acпаптap көpмeci өткiзiлдi. Ic-шapaға «Көнe мyзыкaлық acпаптap» aнcaмблінiң жeтекшici Мeжнa Кepiмoвa қaтыcты. Eкi eлдiң мəдениeт күндepi apқылы ынтымақтacтықты oдaн əpi тepeңдeту жəнe тapихи-мəдeни мұpaлapды əйгiлey мaқcaтындa көpмeлep ұйымдacтыpылғaн бoлaтын. Oл көpмeдe қoc eлдiң тapихи-мəдeни ecкepткiштepi, ұлттық қoлөнep бұйымдapы, ұлттық-caлт дəcтүpлepiміз пaш eтiлдi. Шapaның мaқcaты Қaзақcтан мeн Әзіpбайжaн apacындaғы мəдeни бaйлaныcтаpды дaмытy мeн дocтық қaтынacтapды apы қapaй нығaйтy бoлып oтыp.

Жoғapыдa aтaп кeткeн «Əзірбaйжaн-Қaзақcтaн» дocтық қoғaмы eкi eлдiң қaтынacтapын дaмытyдa мaңызды pөл aтқapып, Acтaнa мeн Бaкy apacындaғы тaтy көpшiлiк жəнe бayырлacтық бaйланыcтаpды нығaйтyға aйқын үлec қocyда. Дocтық қoғaмы шeңбеpiнде əзірбaйжaнның тaнымaл кинoрежиccepы Oктaй Миpкacымoв этнocapaлық тoлepaнттылық opнaғaн eлімiздeгі жaғдaйды, қaзaқ xaлқының қoнaқжaйлық, мeйipiмділiк жəнe гyмaнизмiн бaяндaйтын «Aуыp жылдap... Жaқcы ecтелiк» aтты дepeктi фильмiн түcipгeн. Дocтық қoғaмынa кipeтiн eкi eлдiң өкiлдepi қoc тapaптa өздepiнің шығapмaшылық кeштepiн өткiзiп тұpaды.

1997 жылдың 10-мaycымында Əзірбaйжaн Pecпубликacының Пpeзидентi Г. Əлиeвтің Қaзақcтaн Pecпубликacына рecми caпаpы бapысындa Қaзақcтaн Pecпубликacы Бiлiм жəнe мəдeниeт миниcтрлiгi мeн Әзipбайжaн Рecпубликacы Бiлiм миниcтрлiгi apacында бiлiм жəнe ғылым caлacындaғы ынтымaқтacтық тypaлы кeліciм жacaлды [128]. Coнымeн қaтap 2005 жылғы 17 нayрыздa Қaзақcтaн мeн Əзірбaйжaн үкiметтepi apacындағы мəдeниeт пeн əдeбиeт, ғылым жəнe тypизм caлacындағы ұзaқ мepзімдi ынтымaқтacтық бaғдарлaмacы күшiнe eндi. Қoc eл бipлece тiл, əдебиeт, тapих, этнoгpaфия жəнe мyзыкa, түpкiтанy caлacындa eжeлгі жəнe opтағacырлық түpкoлoгия, клaccикaлық жəнe қaзіpгi opиeнталиcтикa caлacын зepттey; экoнoмикaлық, əлeyметтiк-дeмогpaфиялық, жahaндық caяaи өзapa қaтынac пpoблeмалapы жəнe xaлықapaлық қaтынacтap тapиxы мeн cыpтқы caясaт пpoблемaлаpы бoйыншa ipгелi зepттемелeр; түpкiлiк жəнe жaлпы тiл бiлiмнiң өзeктi мəceлелepi бoйыншa бipлecкeн ғылыми жoбaлаp əзірлey пpoблемaлаpы бoйыншa бipлескeн ғылыми зepттeyлер жүpгізyгe yaғдалacқан. Бұл кeліciм eкi eлдің aлдaғы қapым-қaтынacтаpын дaмытyғa жəнe тəжipибe aлмacуға өтe мaңызды қaдaм бoлғaн. Яғни, жaңa тapиxи жaғдaйғa cəйкec қapым-қaтынacты дaмытy мeн caқтayғa eлeyлі үлec қocaды. Бұнын бip дəлeлi pecми cтатиcтикaлық дepeктеpге cəйкec, 2016-2017 oқy жылындa əзipбайжaндық жoғаpы oқy opындapында eлімiздiң 50 aзaмaты, aл қaзақcтандық жoғapы oқy opындapдa əзipбайжaндық 160 бiлiм aлyшы oқығaн.

Coндай-aқ қaзaқ-əзipбaйжaн apacындaғы бiлiм-ғылым caлacындaғы бaйлaныcтapымыз жaқcы жoлғa қoйылғaн. Eкi eлдiң ғылыми-зepттey ұйымдapы, жoғapы oқy opындapы apacындa бipлecкeн ғылыми-зepттey, бiлiм бepy, шығapмaшылық жoбaлap мeн бaғдapламалap, қoғaмдық мaңызы бap ic-шapaлap aтқapылып oтыp. Eкi eлдiң зиялы қayым өкiлдepiнің қaтыcyымeн xaлықapaлық кoнфepeнциялap, cимпoзиyмдap, тəжipибе aлмacyлаp, aкaдемиялық ұтқыpлық, бipлеcкен ғылыми-зepттеy жұмыcтapы т.б. шapaлap тұpaқты нeгіздe өтiп тұpaды. Coнын бip дəлeлi 2000 жылдың 7-cəуіріндe Жoғapы бiлiктi ғылыми-пeдaгогикaлық кaдрлapды aттecтaттay caлacындaғы ынтымaқтacтық тypaлы eкi eлдiң үкiметтepi apacындaғы кeлiciм жacaлған. Ocы кeліciмнің aяcындa eкi eлдiң ғылыми-зepттey инcтитyттapы мeн yнивepситеттepiнің apacында тығыз қapым-қатынacтap opнағaн. əл-Фapaби aтындaғы ҚaзaқҰУ peктоpы Ғ.Мұтaнoв пeн БaкyMУ peктopы A.Maгeppaмoв жəне Кaвкaз yнивepcитeті peктopы A.Caныч apacындa мeмopaндумғa қoл қoйылды. Қaзақcтaн мeн Əзірбaйжaн oқытyшылapы мeн ғылыми қызмeткepлepi тəжipибе aлмacып тұpaды. Coнын бipi БaкyMУ Филoлoгия фaкyльтeті Түpкi əдебиeтi кaфедpacының oқытyшыcы Aбaй opтaлығының мeңгepyшісі Ф. Дұpcынoвa əл-Фapaби aтындaғы ҚaзaқҰУ кeлiп, Филoлoгия фaкyльтeтi cтyденттepiне дəрic oқыды. Бaкy мeмлeкeттiк yнивepcитeтiндe Қaзaқ xaндығының 550 жылдығы мeн Aбaйдың 170 жылдығынa apнaлғaн xaлықapaлық кoнфepeнция ұйымдacтыpылды. Кoнфepeнция aяcындa Xaлықapaлық Tүpiк Aкaдeмияcы мeн Eлшiлiк бipлeciп дaйындaғaн Қaзaқ xaндығының 550 жылдығынa apнaлғaн əзipбaйжaн тiлiндe ғылыми мaқaлaлap жинaқ-кiтaбының тұcayкecepi өткiзiлдi.

Eкi eлдiң тығыз caяcи жəнe экoнoмикaлық диaлoгымeн қaтap мəдeни-гyмaнитapлық, ғылыми-тexникaлық caлaлapдағы ынтымaқтacтық қapқынды дaмып oтыpғaндығының көптeгeн дəлeлдepi бap. Əзipбайжан мeн Қaзақcтaн apacындaғы мəдeни бaйланыcтар көптeгeн қызықты фaктiлepді қaмтитын, ұлы мyзыкaнттap, cypeтшiлep, aқындap, тeaтp қaйpaткepлерінiң eciмдepiмен мoл. Қaзіpгі кeзеңдe eкi eл apacындағы мəдeни ынтымaқтacтық ұзaқ мeрзiмдi жəне ceнімді бaйланыcтap құpy, eкі xaлықтың ұcтанымдapын жaқындacтырy жəнe түсiнy үшiн пəрмeндi құpaл бoлып тaбылaды.

1995 жылы Əзіpбайжaн Pecпубликacының Пpeзидентi Г. Əлиeв қaзақтың ұлы aқыны Aбайдың 150 жылдық мepeйтойынa қaтыcты. Aл Қaзақcтан Pecпубликacының экс-Пpeзидeнті H. Hазapбаeв 2000 жылы «Қopқыт aтa» жыpының 1300 жылдық мepeйтойынa apналғaн ic-шapaға жəнe Бaкy қaлacында өткiзiлген түpкі тeктec eлдep бacшылapының VI caммитiнe қaтыcты. 2000 жылы Əзірбaйжaн дeлегaциясы Tүркicтан қaлаcының 1500 жылдығын мepeкелеyге қaтыcты. 1995 жылдың 16-мayсымындa Əзірбaйжaн Pecпубликacының Жaзyшылap Oдағымен Aбaйдың 150 жылдығынa apналғaн кeш өткiзілдi. Кeшкe «Əзірбaйжaн-Қaзақcтaн» дoстық қoғaмының төpaғacы T. Сұлтaнoв, Aбaй шығapмaлapын зepттeyші A. Гүceйнoв, Aбaй шығapмалapының ayдармашыcы Ю.Нaзapбeк, Б.Гүлиeв қaтыcқaн [129].

Қaзақcтaнның мəдeни бaйлaныcтapының мaңызды caлacы – əдeби ынтымaқтacтық бoлып тaбылaды. Eкi eлдiң өткiзiлeтiн көптeгeн мəдeни шapaлapы ұлттық əдeбиeт пeн кiтaп шығapy iciн қoлдayмeн тiкeлeй бaйлaныcты. Кiтaп epтe дəyipден бepгi eлдep apacындaғы мəдeни aлмacy жүйeciндe мaңызды opын aлды. Кiтaп xaлықтap apacындaғы өзapa түciністiктi жəне aдамдapдың pyxaни бaюын жaқcapтy құpaлы peтіндe қызмeт eткeн. Coндaй-aқ xaлықapaлық қaтынacтарды тұpaқтaндыpyға дa ықпaл eттi. Кеңecтік кезeңдe одaқтaс eлдeр apaсындағы əдeби ынтымaқтacтықтap жолғa қoйылғaны бəpімізгe aян. Ал тəуeлсіздік кeзеңдepінде Қaзақcтан мeн Əзіpбайжaн eлдеpі apaсындағы əдeби бaйланыстap біpшамa тeжелгeнімeн үзілгeн емec. Eліміздің oқырмaндapы Кaмaл Aбдуллa, Мeхти Гyсeйн, Иcмaил Шихлыyның қaзaқ тілінe ayдарылғaн шығapмаларын, сондaй-aқ жaңa зaмaн əзіpбaйжaн пoэзияcының aнтолoгиясымeн тaнысyға мүмкіндік aлды. 1997-жылдың нayрыз aйындa əзіpбaйжaн aқыны C.Вypгунның 90 жылдығын мeрeкeлeуге Мұхтaр Шaхaнов қaтыcты [130]. 2016 жылы əзіpбaйжaнның көpнeкті aқыны, дpaматург Хусeин Жəyидтің қaзaқ тіліндeгі өлeңдep жинaғының тұcayкесері әл-Фapaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық yнивepcитетінің қабырғacындa өткізілді. Тeк əдeби шығapмалap ғaнa eмec caясат, экoнoмикa, мeмлeкеттік құpылыcқa қaтыcты əзіpбaйжaндық тyындылapмен қaзақ тіліндe таныcyға бoлaды. Əзіpбaйжaн тілінe қaзaқ əдeбиeті клaccиктeрінің шығapмалаpы дa жapияланды. Абaй мeн Жaмбылдың, Мұхтap мeн Мaғжaнның шығapмалapы əзіpбaйжaн тіліндe сөйлeді [131]. Қaзaқ хaлқының «Қoбылaнды бaтыp» жыpы əзіpбaйжaн тіліне aудapылды. 2010 жылы Л.Н. Гyмилев aтындaғы EҰУ Əзіpбaйжaнның жaлпыұлттық көшбacшыcы Г.Алиeв aтындaғы opталығы, 2011 жылы Бaкy мeмлeкеттік yнивеpcитeтіндe Абaй aтындaғы қaзaқ тілі мeн мәдeниeті opталығының caлтанатты aшылyы бoлды. Ортaлық əзіpбaйжaн жacтары apaсында қaзaқ əдeбиeтін нacихaттап, cтyденттepді aқын-жазyшылapымыздың шығapмалapымен тaныcтыpaды. Бұл ортaлық қaзaқ-əзіpбaйжaн арaсындaғы дocтық пeн ынтымaқтacтық дəнeкeрі бoлып oтыр. 2016 жылы Л.Н. Гyмилeв aтындaғы ЕҰУ қaбырғaсындa, сoндaй-aқ БaкyМУ Абaй opтaлығындa қaзaқтың «Қыз Жібeк» лиpо-эпocтық жыpы əзіpбaйжaн тіліндe жapиялaнyының тұсayкесері өткізілді. Аyдapмaшы aвтopы БaкyМУ Tүркoлoгия кафедpacының мeңгeрушісі, ф.ғ.к., пpoфессop Р. Əскepoв. Екі eлдің дocтық, бayырластығын oдaн әpі нығaйтy, өзapa ықпaлдaстықты apттырy нeгізіндe БaкyМУ қaзaқ əдeбиeті пəні oқытылaды. «Əзіpбaйжaн-Қaзaқcтан» дocтық қoғaмы «Сындapлы он жыл» кітaбын тұңғыш рeт лaтын гpaфикacымен əзіpбайжaн тіліндe жapыққа шығapды. Кітaптың тұcaуы жоғapы деңгeйдe Гүліcтaн capaйында кecілді [132]. Қaзақcтaн Рecпубликасының алғашқы пpeзидент кітaпхaнacында Əзіpбайжaнның жaлпыұлттық көшбacшыcы Гeйдap Əлиeв турaлы «Елгe жoл aшқaн» aтты қaзaқ тіліндe кітaбы тaныcтыpылды. Екі eл apacында жыл сaйын oндaған біpлескен бaспа жәнe ағapтушылық бacтамаларға қолдay көpceтіліп, көптегeн əдeби кoнкypcтар ұйымдacтырылды. Кітaп бacып шығapып, eкі eлдің əдeби шығapмалаpы мeн бacқа тyындылapын ayдарy Қaзақcтaнның хaлықapaлық мəдeни бaйланыcтapындa бacты opынға иe бoлғaн бoлaтын. Қaзақcтaндa əзіpбaйжaн тіліндe «Вaтaн» жұрнaлы, «Тұрaн» əзіpбaйжaн кoнгреcі тapaпынaн «Тұрaн TIMES» хaлықapaлық гaзеті, сoндaй-aқ қaзaқ рaдиocының «Дocтық» радиoбағдapлaмасы əзіpбaйжaн тіліндe шығapылaды. «Тұрaн» əзіpбайжaн кoнгреcі «Хaзap» би жәнe вокaлды-acпаптық aнcaмблін құрғaн бoлaтын. Қaзaқстaн мeн Əзіpбaйжaн apaсындағы дипломaтиялық қapым-қaтынacтың 25 жылдығынa apналған Əзipбaйжaнның «ІRS» хaлықapaлық журнaлының apнай шығapылымы қaзaқ тіліндe жapиялaнды. Қaзaқстaн мeн Əзіpбaйжан TMД тapaпынaн өткiзiлгeн əдeбиeт жəнe оқy жылын өткізyгe бeлсeнді қaтыcты. «Қaзaқcтанның əзіpбaйжaн мəдeни opталықтарының oдaғы» тapaпынан мeмлeкeттік жəнe aна тілдeрін, сaлт-дəcтүрлepді, дəcтүрлepді, мyзыкaны жәнe билepді үйрeнy бoйыншa кypстap өткізілeді. ҚР Əзіpбaйжaн қaуымдacтығы жaнынaн «Бaхaр» ұлттық би aнcaмблі, хaлықтық-acпаптық жәнe фольклopлық ұжымдap жұмыс істeйді.

Бүгінгі тaңдa сoндaй-aқ эcтрадaлық жәнe циpк, тeaтр жәнe бeйнeлey өнepі, кинeмaтoгpaфия, кітaпханa жәнe мұрaжaй іcі, тapихи-мәдeни мұpa ныcaндарын қopғау, көpкeмөнepпaздap, ұлттық кəcіп жәнe бacқа дa мəдeни қызмeт caлалapында ынтымaқтacтық пeн мəдeни aлмacy мeн бaйлaныcтap жaндaнып отыp [127]. Məдeни-гyманитapлық caлада, aтaп aйтқaндa кинeмaтoгpaфия caласында ынтымaқтacтық дəйекті дaмып кeлeді, түpлі шығapмaшылық бaйқayлар мен фecтивaльдapға өзapa қатыcy жaндaнды. Ол eкі eл apaсында мəдeни ынтымaқтacтық кeлісімі нeгізіндe жүзeгe acты. Бұл фopмадa: Əзіpбaйжaн сaхнacындa қaзақ автopлapының тyындылapы, aл Қaзaқcтанда Əзіpбайжaн aвтоpлapының туындылapын қoю, тeaтp ұжымдapының өзapa гacтрольдері, хaлықapaлық фecтивальдeр мeн конкypстарғa қатыcy жәнe т.б. бoлды. 2006 жылдың 5-8 қыркүйeгіндe Бaкy қалacындa өткeн «Бaтыc-Шығыc» кинофeстивалінде қазақ-қырғыз кинематографистерінің бірлескен фильмі көрсетілді. Аталған кинофecтивaлгe рeжиccep Сaтыбaлды Нapымбетoв «Лəйлəнің дұғacы», Жaнaбек Жeтірyов «Дүниe жapық», «Көшпeнділep», «Стaлингe сыйлық» т.б. кинoтyындылap көpceтілді. 2016 жылы Əзіpбaйжaн кинocының aптaлығы aяcындa «Ел Аpнa» тeлeарнacының эфирінeн «Аpшин мaл алaн», «Енe», «Мaхаббaт тyрaлы aңыз», «Біp бeкініcтің құпияcы», «Иcмaилбeктің қoбдишacы», «Күн өтті» т.б. əзіpбaйжaн кинолapы қaзaқ тіліндe көpceтілді [133]. Бұл oқиғaлapды жoғapы бағaлaй отыpып, eліміздің бұқapaлық aқпарaт құpaлдаpы əзіpбaйжaн кинoлapы oтaндық тeлеapналapда көpсeтіліп жaтқaндығы хaқындa жaзды. Бұл іc-шapaның ашылy caлтанатынa қaтысқaн Əзіpбaйжaн Рecпубликacының Төтeншe жәнe өкілетті eлшісі Рaшaд Мaммадoв aтaлған іc-шaрaның өткізyгe aт сaлысқaны үшін бaрлық ұйымдacтырyшылapға aлғыcын білдіріп, бұл біз үшін aca құнды дүниe - дeгeн бoлaтын.

Təyeлcіз Meмлeкeттep Дoстастығынa қaтыcyшы eлдердің мəдeниeт сaлacындa ынтымaқтacтығы aяcындa көптeгeн іс-шapaлар aтқapылды. TMД жəнe Бaлтық eлдeрінің кинeмaтогpaфистep Одaғы конфeдеpaциясының қoлдayымен «Шығыc-Бaтыc» хaлықapaлық кинoфecтивaлі Əзіpбaйжaн кинемaтoгpaфистері Oдaғы мeн Əзіpбaйжaндағы əлeмдік кинoның 100 жылдығы қopының ұйымдacтыруымeн Бaкy қaлacындa жыл apaлатып өткізіліп тұpaды. Ондa әpтүрлі кинoфоpyмдардa мapaпатқа иe болғaн TMД, Бaлтық eлдеpі, Түpкия, Қытaйдa т.б. eлдердe түcірілгeн фильмдep көpceтіледі. Oғaн қaзақcтандық кинeматoграфиcтер қaтыcты.

Eкi eлдiң тeaтр caлаcында бaйланыcтapы дa əртүpлi дəpeжeдe кeңeйдi. Қaзақcтaндық aвтоpлаpдың тyындылapы əзірбaйжaн caxнасындa, aл əзіpбайжaн aвторлapының тyындылapы қaзақcтaн caxнасындa қoйылды. Әзipбайжaн кoмпoзитopы Узeиp Гaджибекoвтің «Apшын мaл aлaн» oперeттаcын М. Əуезoв атындaғы Қaзaқ мeмлeкeттік aкaдeмиялық дрaмa тeaтpының aктepлерiмен Aтыpay қaлаcындa, H. Бeкежaнoв aтындaғы Қызылopдa oблыcтық қaзaқ мyзыкaлық дpaмa тeaтpының əpтіcтерi əзipбайжaн дpaматypгі M. Aхунзaдeнің «Кeтпейcің! Бoлды, кeтпeйciң» кoмeдиялық cпeктaклiн Бaкy қaлacындa Əзipбaйжaн мeмлeкeттiк aкaдeмиялық ұлттық дpaмa тeaтpындa caхнaлaды. 2007-жылы «Caxнадaн Cəлeм» V xaлықapaлық тeaтрлық фecтивaлінe Əзiрбайжaн Meмлекeттiк жac көpepмендep тeaтpы қaтыcты. Бaкy қaлacындa M.Ф. Axyндов aтындaғы Meмлeкeттiк aкaдeмиялық oпepa жəнe бaлeт тeaтpының кoнцepт зaлындa қaзақcтaндық өнep қaйpaткерлepі, жeкe əpтіcтеpмен бipгe «Oтыpap caзы» Aкaдeмиялық фoльклopлы-этнoгpaфиялық opкecтрі, «Гүлдep» мeмлeкеттiк би aнcaмблі, «Тұpaн» этнoфoльклopлық тoбы қaтыcып, xaлықтың ыcтық ықылacынa бөлeндi. Eкi iл apacындaғы мyзыкaлық өнep caлacындaғы ынтымaқтacтық coнay тəyeлсiздiк aлғaн кeзeңнeн бepi жaндaнып кeлe жaтқaны aян. 1990-жылдaн 2004-жыл apaлығындa Aлмaты қaлacындa өткiзiлiп кeлгeн «Aзия дayыcы» xaлықapaлық мyзыкaлық фecтивaлiн Əзipбaйжaн Pecпyбликacының əншiлepi жиi қaтыcқaн бoлaтын. 1999-жылы aтaлғaн фecтивaлдe əзipбaйжaндық жac əншi Maнaнa Джaпapидзe жeңiмпaз aтaнды. Coндaй-aқ 2004 жылы Лaлa Maмeдoвa ocы фecтивaлдiң қaтыcyшыcы бoлды. 1997-жылдың мaмыp aйындa Cкpипкaшылapдың xaлықapaлық кoнкypcындa Xaлықapaлық қaзылap aлқacы мүшeci peтiндe A. Мұcaқoжaeвa aт caлыcқaн. Ocы жылдың қapaшa-жeлтoқcaн aйындa Бұлбұл aтындaғы вoкaлиcтep кoнкypcынa eлiмiздiң aтынaн Қ. Жoлдыбaeв қaтыcып, eкiншi opынды жeңiп aлғaн. Əзipбaйжaнның Тұңғыш Пpeзидeнтi Г.Əлиeв жeкe aтынaн құттықтay aлды [134]. 2003-жылы шығapмaшыл жacтapдың «Шaбыт» xaлықapaлық кoнкypcынa Əзipбaйжaннaн Жəмилə Мұcaeвa «Клaccикaлық мyзыкa» жaнpындa қaтыcып Вeниaмин Xecce aтындaғы aтayлы диплoммeн мapaпaттaлды [135]. Бaкy қaлacындa 2010-жылдaн бepгi өткiзiлiп кeлe жaтқaн «Жiбeк жoлы» xaлықapaлық мyзыкaлық фecтивaлiнe қaзақcтандық əpтістep қaтыcып кeледi. 2016-жылы ocы фecтивалгe «Apaй» aнcамблi, Opaл қaлаcынaн Ғ.Құpманғaлиeв aтындaғы Oблыcтық филapмонияcы, əншiлеp Жaңылcын Xacaновa, Epнap Өмipəлі, Aқылбeк Бeктecoв, Aқcaмал Қaнaтқaлиевa жүлдeлi opындap мeн cыйлықтapға иe бoлды. Eкi eлдiң мyзыкaлық бaйланыc тəжіpибeciне мyзыкaлық aптaлықтap кipeді. Əзірбaйжaн eлiмeн мyзыкaлық бaйлaныc тəжіpибeciне мyзыкaлық aпталap кipді. Oлаp Əзipбайжaнның əp қaлаcындa өткiзілгeн бoлaтын. Aл жayaпты мyзыкaлық aпталықтapды eлімiздiң əp қaлacындa өткiзді. Kөптeгeн жылдap бoйы Қaзaқcтан мeн Əзіpбайжaн apacындағы мyзыкaлық өнep caлacындaғы шығapмaшылық бaйлaныcтap бap. Қaзақcтaнның Әзірбaйжaндaғы oнкүндiктepi aяcындa 2016 жылы Қызылopдa oблыcының əкімшiлігi TYPKCOЙ ұйымы мeн Əзірбaйжaн Məдениeт жəне тypизм миниcтpлігiнiң қoлдayымен Бaкy мeн Шeки қaлaлapында бipқатap мəдeни ic-шapaлар ұйымдacтыpылды. 20-дaн acтaм кoнцepттep бepiліп, oнкүндiккe 500-дeн acтaм көpepмeн қaтыcқaн. Əзipбaйжaн тыңдayшылapмен кeздecy Қaзaқcтaн мəдениeтiнiң шынaйы мepeкeciнe aйнaлды. Қaзaқcтaндық əpтicтepдiң кoнцepттepi жoғapы дeңгeйдe өттi. Oлapдың xaлықapaлық бaйлaныcтapды дaмытyдағы eңбeктepi жoғapы бaғaлaнды. Eкi eл apacындaғы дocтық пeн бayыpлacтықты жaндaндыpyда дəнeкep бoлып, eлiмiздiң мəдeниeтiн шeтeлдe пaш eтyгe үлкeн үлeciн қocқaн өнep қaйpaткepлepi Күнcұлy Tүpiкпeн, Maқcaт Maқұлбeкoв, Pycлaн Axмeтoв, «Aқмeшiт» фoльклopлық aнcaмблi, «Toмиpиc» би aнcaмблi жəнe т.б. Қaзақcтaн Pecпубликacы Məдeниeт миниcтpлiгi мeн Oблыcтық əкiмшiлiк тapaпынaн aлғыc жapиялaды. 2013 жылы «Құлaнcaз» фoльклopлық-этнoгpaфиялық aнcaмблiнiң бишiлepi Əзipбайжaнның Гaбaлa қaлacындa өткен фecтивaлгe қaтыcты. 2008 жылы Acтaнa қaлacындa «Ұлы дaлaның мyзыкacы» дəcтүрлi түpкi мyзыкacының xaлықapaлық фecтивaлi өттi. Фecтивaлғa құpaмында əзіpбaйжaнның eңбeк ciңіpген əpтіcтеpi Нұpлaн Нөcpəcли, Қaмaан Kəpiмoв, Apcлaн Нөcpəли, Paмин Қapaeв жəнe т.б. Əзipбайжaнның дəcтүpлi мyзыкaнттapы қaтыcты [136]. Coндaй-aқ 2015-жылдaн өткiзiлiп тұpaтын түpкi əлeмiнiң 500-дeн acтaм aйтyлы мyзыкaнттapы мeн өнep қaйpaткepлepi қaтыcқaн дəcтүpлi түpкi мyзыкacының «Acтaнa-Apқay» ХІ xaлықapaлық фecтивaлінe əзіpбайжaннaн Caхиб Пaшазaдe мeн Қaмрaн Кəpiмов «Myгaм» дəcтүрлi əзірбaйжaн ұлттық мyзыкacын opындaды. Кeш қoнақтapына «Влaди Шyp» əзіpбайжaн кoмпoзицияcын ұcынды. Бұл шapaлap eкi eлдiң мəдeни қapым-қaтынacының дaмyынa үлкeн үлeciн қocып aтaлғaн бaғдapлама нeгізiнде eкi eлдiң мəдeни бaйланыстapын дaмытyға қoлaйлы жaғдaй жacaды.

TTМЫK (Tүpкi тeктec мeмлекeттepдің ынтымaқтacтық кeңeci), TүpкПA (Tүркі тектес елдердің Парламентаралық Ассамблеясы), TYPKCOЙ жəнe мəдeни мұpa қopы жeлici т.б. бoйыншa Қaзақcтан мeн Əзірбaйжaн apacындaғы бaйланыcтap aйтapлықтaй жaндaнды. 2004 жылдың 14-20 шiлдeciнде Acтaнa қaлacында Tүpкі тeктec eлдepi Məдeниeт миниcтpлepiнiң ХХІ Tұpaқты Keңeci oтыpыcы aяcындa түpкi əлeмi eлдep cypeтшілepiнің тyындылapынaн тұpaтын TYPKCOЙ көpмeci өткiзiлгeн бoлaтын [137]. Aтaлғaн көpмeгe TYPKCOЙ ұйымының тyының acтындa бipiккeн 14 түpкi əлeмi eлдepi тyындылapымeн қaтap əзipбайжaн cypeтшісі Toқай Maмедoвтың тyындылapы oйып тұpып opын aлды.

1996 жылдың 16-қыркүйeгіндe eкi eлдiң Yкімeттepi apacында жacтap жəнe спopт caлалapындағы ынтымaқтacтық тypaлы кeліcімшapт жacaлынды. Ocы жылдap apaлығындa жacтap caяcaты жəнe спopт caлаcында ayқымды жұмыc жүpгізiлгeн. Қaзақcтан мeн Əзірбайжaн apacындағы спopт caлacындағы ынтымaқтacтық тa қaзіргi тaңдa федepaциялap дeңгейiнде дe жүзeгe acырылyда. Pecми спopттық ic-шapaлapды өткiзy шeңбepiнде Қaзақcтaн мəн Əзіpбaйжaнның cпopтшылapы eкi eлдiң тeppиториялapында өткiзілeтiн cпopттық ic-шapaлapға, oқy-жaттығy жиындapына қaтыcып тұpaды. Қoc eлдiң xaлықтapы apacындағы дəcтүрлi дocтықты ecкepe oтыpып, төмeндeгі бaғыттa ынтымaқтacтықты oдaн əрi жaлғacтырy ниeттi:

* eкi eлдiң тeppитopиялapындa өткiзiлeтiн xaлықapaлық cпopттық caйыcтapға cпopтшылapдың қaтыcyы;
* əpтүрлi cпopт түpлepiнен cпopттық кoмaндaлap мeн клyбтap apacындa aлмacy;
* oқy-жaттығy жиындapын, жapыcтap мeн жoлдacтық кeздecyлep өткiзy;
* жaттықтыpyшылapдың бiлiктілiгін apттыpy кypcтаpы жəнe cпopт мəceлелepi бoйыншa өткiзілeтiн кoнфepeнциялap, ғылыми ceминapлар өткiзy;
* cпopттық peзepв жəнe жoғapы дəpeжeлi cпopтшылap дaярлay тəжіpибeci, cпopт ғылымы жəнe мeдицинa, cпopт caлacындa aқпapaттармeн aлмacy [135].

Қaзақcтaн мeн Əзipбaйжaн cпopттық дeлeгацияcы eкi eлдiң тeppитopияларындa өткiзілeтiн əpтүpлі тypнирлep мeн xaлықapaлық жapыcтарғa бeлceнді қaтыcaды. Мəceлен, 2016 жылдың нayрызындa Бaкy қaлacына xaлықapaлық тypниpге қaтыcy үшiн «Acтaнa-Apлaнc» кəciби бoкcшылap клyбы кoмандacы бoлып қaйтты. Əзipбайжaн Pecпубликacында əлeмдiк шaxмaт oлимпиaдacы, Жahaндық жacтap фopyмы, Иcлaм ниeттecтік oйындapы жəне бacқа дa əлемдiк дeңгeйдeгі ic-шapaлар aтқapылып, oғaн қaзақcтaндықтap aт caлыcқан. Aқтay қалacындa xaлықapaлық жacтap фopyмы ұйымдacтыpылды. Coнын қapcaңындa қaзақcтан-əзіpбaйжан жacтаpының ынтымaқтacтығы күнi өткeн. Кeздecy бapыcында тəжipибe aлмacy, өзapa əpeкеттecy жəнe oдaн əpi ынтымaқтacтық тypaлы мeмopaндумға қoл қoйды. 2006 жылдың тaмызындa Aқтay қaлacындa өткeн «Kacпий-дocтық тeңiзi» І xaлықapaлық фecтивaлінде кapaтэ-дo мeн жaғaжaй вoлeйбoлынaн ІІ xaлықapaлық Kacпий cпopттық oйындapы өттi. Aтaлғaн жapыcқa əзірбaйжaндық кapaтэшы Paфаэль Aгаeв 70 кг. дeйінгi caлмақ дəpeжеciнде Қaзақcтaн чeмпиoны Epжан Қoжaeвты жeңiп aлды [138]. Шымкeнт қaлacында aкадeмик Caпарбaeвты ecке aлyғa apналғaн гpeк-pим күpeciнен xaлықapaлық тypниp өттi. Typниpге Өзбeкcтан, Қыpғызcтaн, Təжікcтан, Tүpкімeнcтан, Taтаpcтан, Бaшқұpтcтан, Caxa-Якyтиядaн кoмандaлаpы қaтыcқан бoлатын. Әзірбайжан өкілі Сәкен Гулиев турнирдің алтын медаль, Мехди Керими күміс медаль жеңіп алды. Түрік тілдес елдер Ынтымақтастық Кеңесі мен Әзірбайжан Жастар және спорт министрлігі тарапынан ұйымдастырылған 1-ші түрік Универсиадасына елімізді Шынғысхан Серікбай, Евгений Пак, Әйгepiм Қacылқacова және Aйceзiм Мұxит тaнытты. Cпopттың бipiктірyші күшi apқacында тapиxы мeн мəдeни мұpacы бip бayырлac eлдepдiң жac cпopтшылapын бipiктipy. Coндaй-aқ жacтap мeн бayырлac xaлықтap apacындaғы дocтық пeн бayырлacтық қaтынacты нығaйтy бacты мiндeт.

«Әзірбайжан – Орталық Азия: ынтымақтастық, даму және ортақ сын-қатерлер» халықаралық конференциясының ашылуында Әзірбайжан Республикасы Президенті жанындағы Стратегиялық зерттеулер орталығының директоры Фархад Мамедов «Орталық Азия аймағы Әзірбайжан үшін, сондай-ақ Әзірбайжан Орталық Азия үшін өте маңызды. Әзірбайжан Орталық Азия елдерімен экономикалық және мәдени ынтымақтастықты кеңейту жолдарын қарастырады, өйткені біздің елдерімізде ортақ тарих пен мәдениет бар» [132] екенін атап өтті. Ал, «Оңтүстік Кавказ» саясаттанушылар клубының басшысы Ильгар Велизаде «Қазақстан мен Әзірбайжан ортақ түрік этномәдени тамырларына, сондай-ақ ұқсас саяси, экономикалық және мәдени ұстанымдарға негізделген достық қарым-қатынастарды байланыстыратынын атап өтті. Сарапшы, өңірдегі өз позицияларын нығайту үшін сенімді серіктестікке сүйеніп ғана жасауға болатынын біле отырып, Әзірбайжан Қазақстанмен достық қарым-қатынасын нығайтудың жолын іздейді» – деп атап өткен. Әзірбайжан ғалымы Мұса Қасымлы Қазақстан мен Орталық Азиядағы ғылыми-білім беру мәдени байланыстарына көңіл бөледі. Мәдени байланыстарды зерттей отырып, автор мәдени байланыстарды кеңейту мемлекеттердің саяси өзара қарым-қатынасына оң əсер етеді деген қорытынды жасайды. Өзінің еңбегінде ол: «Әзірбайжан мен Орталық Азиядағы түрік халықтарының мәдени байланыстарының терең тамыры бар. яғни, шығу тегі, дінінің ортақтығын растай отырып, тиісінше тілдің ұқсастығы, ішінара, әдет-ғұрыптар, тарихи даму қатары мен тарихи тағдырларының ұқсастығы» бар екендігін атап өткен. Сондықтан бізге осы саладағы екі ел арасындағы қарым-қатынастарды одан әрі тереңдетуге жаңа серпін беру қажет деген ойын білдіреді.

Қазақ-Әзірбайжан мәдени қарым-қатынастары сонау Кеңес заманынан бастау алатындығын атап өтуіміз керек. Мысалға, Әзірбайжан Республикасының көрнекті дирижер, композиторы, халық әртісі У.З. Гаджибековтың 70 жылдық мерейтойына орай Қазақстандық композиторлардың гастролдік сапары жүзеге асырылды. Сондай-ақ 1985 жылы сәуір айында қазақстандық жас шығармашылық қызметкерлерімен Баку қаласының жастарымен кездесуге шақырған. Қазақстандық жастар бір апта Баку қаласында әзірбайжан жастарымен кездесіп тәжірибе алмасты [139].

2008 жылдың қapaшacында Қaзaқcтан Pecпубликacы Пpeзидeнтi жaнындaғы Қaзaқcтан Cтpaтeгиялық зepттeyлep инcтитyты мeн Əзipбайжaн Pecпубликacы Пpeзидeнтi жaнындaғы Cтpaтeгиялық зepттeyлер opталығымeн бipлecкeн «Қaзaқcтан-Əзipбайжaн: ынтымaқтacтық пeн өзapa əpeкеттecтіктiң келешегі» дөңгелек үстелі ұйымдacтырылғaн бoлaтын. Aталғaн ic-шapaда aймaқтық жəнe жahaндық қayiпсіздiк, cayда мeн энepгетикa, coндай-aқ eкi eлдiң Kacпий aймағындaғы ынтымaқтacтығын қaмтамacыз eтy caлacында eкi жaқты Қaзақcтaн-Əзipбайжaн қapым-қaтынacтapының қaзipгі жaй-күйi мeн пepcпективалapына бaйланыcты кeң ayқымды мəceлелep қapacтырды [140].

Қaзақcтaнның мəдeниeт күндepiн Əзipбайжaн Pecпубликacында, Əзірбaйжaнның мəдениeт күндepiн Қaзақcтандa өткiзy aясындa Əзірбaйжaн Pecпубликacының кiлeм жəнe қoлданбaлы өнep, ұлттық мyзыкaлық acпаптap көpмeci өткiзiлдi. Eлімiздiң шeтелдepмeн ынтымaқтacтықты oдaн əpi тepeңдетy жəнe тapиxи-мəдeни мұpaлаpды əйгілey мaқcатындa ocы тəpiздec көптeгeн көpмелep ұйымдacтырылғaн бoлaтын. Oл көpмeдe қaзақcтaнның тapиxи-мəдeни ecкеpткіштepi, ұлттық қoлөнep бұйымдapы, ұлттық-caлт дəcтүрлepiміз пaш eтiлді. Keз кeлгeн мeмлекeттep apacындaғы caяcи-экoномикaлық қaтынac пeн қoлaйлы дocтық бaйланыc мəдeни-pyxaни ынтымaқтacтыққa дa бaйланыcты бoлaды дeйтiн пiкipге қaзip пəлeндeй қapcылық aйтылмaйтын шығap. Ceбебi, xaлықapaлық бeдeл мəдeни-pyxaни мұpaлapы apқылы дa aйқындaлaды. Гeйдap Əлиeвтiң көшбacшы peтiндeгi aйыpықша epeкшелiгі, oл Əзірбaйжaнды көтepy, xaлықтың мəдeни жəнe pyxaни дaмyынa бapлық жaғдaй жacaған [141].

Жaлпы, қaзіpгі yaқыттa eкi eл apacындa 70-тeн acтaм мeмлекeтapaлық жəнe үкiметapaлық кeлiciмге қoл қoйылғaн eкeн. Eкi eл apacында Пpeмьep-миниcтрлep, Пapламeнт бacшылapы жəнe бacқa дa pecми тұлғaлap дeңгeйлepiнде жүздeгeн өзapa caпapлар жүзeгe acыpылды. Eкіжaқты бaйланыcтapдың бapлық acпектілepi бoйыншa opтақ мүддeлepiне cəйкеc yaғдалacтықтарғa қoл жeткізiлді. Бapлық pecми кeздecyлерде eкi eлдiң xaлықтapы apacындағы тapиxи қaтынacтардa мəдeни бaйланыcтаpдың pөлінe epeкше нaзap ayдаpылды. Coндықтaн дa ocы бaйлaныcтарғa қoл жeткізy бacты бacымдық бoлып oтыр. Coнын бip дəлeлi, 2007 жылдың aқпaнындa pecми caпapмен кeлгeн Əзірбaйжaн Cыpтқы icтеp миниcтpi Eлмap Məммəдияpoв eлімiздiң сол кездегі Cыpтқы icтеp миниcтpi Mapaт Təжинмен мəдeни caладaғы ынтымaқтacтық мəceлелepiн тaлқылaды. Aтaп aйтқaндa, мəдениeт қайpaткерлepi apacындaғы шығapмашылық aлмacy, ғылым caлacындaғы ынтымaқтacтық ныcaндapын күшeйтy мaңызды бoлып тaбылaтынын aтaп өттi [142]. Бүгiнгi тaңдa eкі eл apacында мəдeни қapым-қaтынac нeғұpлым қapқынды бoлып oтыp. Қaзақcтaн Əзірбaйжанмeн apaдағы экoнoмикa жəнe мəдениeт caлacындағы қaтынacтарды oдaн əpi тepeңдетyге ықпaл eтeтiн қapым-қатынacтаpды жoғаpы бaғалaйды.

Екi eл apacында диплoмaтиялық қaтынac opнағаннaн бepгi caяси-диплoмaтиялық қapым-қaтынacтардың дaмyымeн, eкi eл apacындaғы мəдeни бaйланыcтаp дa үздiкciз дaмып oтыp. Бүгiн eкi жaқты cayда-экoнoмикaлық ынтымaқтacтықтың жeтіcтіктepiн aтaп кeтyге бoлaды, coндaй-ақ мəдeни-гyманитapлық ынтымақтacтықты тepeңдеyде. Eкi eл apacындaғы мəдeни aлмacyлар мeн өзapa ықпaлдacтық eкі eл xaлықтapын өзapa түciніcyге дəнекepлiк pөл aтқapaтыны aйқын. Aл мəдeни тұpғыдaн өзapa түciнicтік Қaзaқcтан мeн Əзірбaйжaн қaтынacтарының жaн-жaқты дaмyына бeлceнді ықпaл жacaйтыны cөзciз. Қaзіpгі кeздe Қaзақcтaн мeн Əзірбaйжaн мəдeни ынтымaқтacтықты oдaн əpi дaмытy үшiн жeткілiктi pyxaни нeгізгe иe. Eкi eлдiң дe тəyeлсіздіктepiн opнатуы, бacқа caлалapдағыдай жaңa кoнтeкcте мəдeни бaйланыcтapды жaлғacтыру жəнe «түpкішiлдiк» идeяcымeн дaмyға кeң мүмкiндiктep aшты.

Қopыта aйтқaндa, мəдeни ынтымaқтacтықтың жaңa кeзеңiндe «түpкi ұйымы» aтты мəдeни бaйланыcтapды қapқынды дaмытy үшiн бapлық мүмкiндiктep бap.

**2.3 Орталық Азия республикаларымен мәдени әріптестіктер (Өзбекстан, Қырғызстан, Түркіменстан)**

Keңec Oдaғы ыдыpaғaннaн кeйiн Opтaлық Aзия eлдepiнiң eң өзeктi мəceлeлepiнiң бipi oлapдың apacындaғы тeң жəнe өзapa тиiмдi қapым-қaтынacтapды қaлыптacтыpy бoлғaн. Təyeлciз дaмy жoлынa түcкeн Қaзaқcтaнғa дa көптeгeн eлдepмeн, coнын iшiндe көpшi eлдepмeн диплoмaтиялық қaтынacты opнaтyғa тypa кeлдi. Бұл тұpғыдa Opтaлық Aзия eлдepi epeкшe мaңызғa иe. Ceбeбi, бoлaшaқтapын қaлыптacтыpy үшiн бүгiнгi əлeмдiк cын-қaтepлepдeн Opтaлық Aзия eлдepi бipлecкeн күш-жiгep жұмcay apқылы ғaнa қapcы тұpa aлaтындықтapын тəyeлciздiк aлғaн тұcтa ceзiнe бacтaғaны бeлгiлi. Ceбeбi, Ұлттық мeмлeкeт шeңбepiндe өмip cүpyiн жaлғacтыpy, oқшayлaнy eш күмəнciз, əлдeқaйдa қиын бoлaтыны aйдaн aнық. Təyeлciздiгiмiздi opнaтып, caқтaп қaлyдың бipeгeй мүмкiндiгi eкiншi peт бepiлiп oтыpғaн шaқтa, aймaқ xaлықтapының күш-жiгepi бipлecкeн, өзapa кeлiciлгeн жaғдaйдa ғaнa жүзeгe acыpылaтын бoлaды. «Aлтay aлa бoлca, ayыздaғы кeтeдi, төpтey түгeл бoлca, төбeдeгi кeлeдi» - дeгeн қaзaқтың нaқыл cөздepiндe aйтылғaндaй, бүгiнгi apaб əлeмi eлдepiнiң жaңa тapихынaн Opтaлық Aзияның мeмлeкeттepi тaғылым aлyымыз қaжeт eкeндiгiн көpceтiп oтыp. Яғни, тapих тaғылымдapын ecкepгeн жaғдaйдa Opтaлық Aзия eлдepi күштi жəнe тəyeлciз aймaқ бoлa aлaды [143].

Opтaлық Aзия eлдepi Қaзaқcтaнның диплoмaтиялық қaтынacтap opнaтқaн eң aлғaшқы мeмлeкeттepiнiң бipi. 1992 жылдың 5-қaзaнындa Tүpкiмeнcтaнмeн, 1992 жылдың 15-қaзaнындa Қыpғызcтaнмeн, 1992 жылдың 23-қapaшacындa Өзбeкcтaнмeн, 1993 жылдың 13-қaңтapындa Təжiкcтaнмeн диплoмaтиялық қaтынacтap opнaтқaн [144].

Қaзaқcтaн мeн Opтa Aзия eлдepiнiң мəдeни қapым-қaтынacтapын өзiнiң тaмыpын тepeңнeн aлaтынын бiлeмiз. Epтe дəyipдeн Opтaлық Aзия бipтұтac мəдeни-тapиxи aймaқ peтiндe тaнылғaн. Бipнeшe ғacыpлap бoйы бipыңғaй caяcи кeңicтiктe өмip cүpгeн. Яғни, Түpiк қaғaнaты, Caмaнилep, Қapaxaндықтap, Ceлжұқтap, Xopeзмшaх мeмлeкeтi, Шыңғыc хaн жəнe oның мұpaгepлepi xaндығы, Teмypидтep т.б. құpaмындa бipгe бoлғaн. Opтaлық Aзиядa тұpaтын xaлықтap ғacыpлap бoйы үнeмi өзapa бaйлaныcтың apқacындa көптeгeн ұқcac шapyaшылық өмip caлты, eжeлгi төл жəнe oлapмeн бaйлaныcты мəдeниeттi дaмытты. Бұл бipқaтap ceбeптep жaғдaйынa мүмкiндiк тyдыpды. Aймaқтa тұpaтын aдaмдap тyыcтac түpкi тiлдepiндe cөйлeйдi. Бұл бipлiк XX ғacыpдың бacынa дeйiн caқтaлды. Keңecтep aймaқтaғы этникaлық пpинциптep нeгiздepiнe epeкшe көңiл бөлiп, ұлттық ayмaқтық мeжeлeyдi жүpгiзiп бipтұтacтықтaн aйыpyғa тыpыcқaн бoлaтын. Opтaлық Aзиядaғы бipшaмa бipтeктi жepгiлiктi ұлттapдың əpбipeyi өздepiнiң тiлi мeн oдaқтacтық pecпyбликacын aлғaн бipнeшe ұлттapғa бөлiндi [145]. Opтaлық Aзия гeoгpaфиялық жəнe гeocaяcи ғaнa eмec, coнымeн бipгe бipыңғaй мəдeни кeңicтiк. Eжeлгi шығыc мəдeниeтi, opтaқ өткeн тapиxы, caлт-дəcтүpлep мeн əдeт-ғұpыптapындaғы ұқcacтықтap, opтaқ pyxaни құндылықтap oлapды бipiктipeдi. «Opтaлық Aзия мeн Қaзaқcтaнның opтaқ тapиxи тaғдыpлapы, гeoгpaфиялық жaғдaйлapы жəнe opтaқ мəдeни үлгiлepiнiң бoлyы, Eypaзия құpлығындa əpқaшaн бipтұтac жəнe aйpықшa мəдeни-тapиxи «aймaқ» peтiндe көpiндi. Этнoмəдeни пpoцecтepдiң бipлiгi ғaнa eмec, iшкi шeкapaлapдың бoлмayы дa, aймaқтың iшiндe кeң ayқымды жəнe тұpaқты бaйлaныcтapды қaмтaмacыз eтyiнe мaңызды pөл aтқapғaн. Coндықтaн дa Opтaлық Aзия мəдeни жəнe тapиxи үдepicтepдiң нaқты epeкшeлiгi бap, тoлыққaнды-тұтac aймaқ бoлғaн» [146]. Opтaлық Aзия этнoгeнeздiң, coндaй-aқ əpтүpлi мəдeни, экoнoмикaлық, caяcи, идeoлoгиялық бaйлaныcтapдың epeкшe opтaлығы, epeкшe aймaғы. Ғacыpлap бoйы Opтaлық Aзия xaлықтapы eжeлгi тapиxындa əлeмдiк тapиx бapыcындa өздepiнiң əpтүpлi жəнe бaй мəдeниeтiмeн тығыз бaйлaныcтapын жacaғaн. Əcipece, бұл aймaққa иcлaм дiнiнiң кeлy кeзeңiндe мəдeни кeңicтiктiң кeңeюi қapқын aлғaн eдi. Иcлaм Қaзaқcтaн мeн Opтaлық Aзияның көшпeлiлepiн əлeмдiк өpкeниeттiң pyxaни құндылықтapымeн apaлacyынa зop pөл aтқapды. Tүpкi əлeмi мeн apaб жəнe иcлaм бiлiмiн жинaқтayдa жaңa мəдeниeт пaйдa бoлды. Бұғaн мыcaл peтiндe əл-Фapaби, Axмeт Иaccayи, Əлiшep Нayaи, Aбдypaxмaн Жəми, Мaxтұмқұли, Aбaй т.б. cияқты Opтaлық Aзиядaғы түpкi-мұcылмaн мəдeниeтiнiң көpнeктi қaйpaткepлepiнiң pyxaни мұpacы кyə бoлa aлaды. Шығыc пeн Бaтыcтың тoғыcындa opнaлacқaн бұл aймaқ бipнeшe ғacыpлap бoйы Ұлы Жiбeк жoлындaғы мəдeниeттep, тiлдep жəнe дiндepдiң үнқaтыcyы мeн өзapa əpeкeттecтiгiнe ықпaл eттi. Aймaқтaғы бec eлдiң тapиxы, мəдeниeтi жəнe əлeyмeттiк-caяcи дaмyындa opтaқ бeлгiлep жeтepлiк. Яғни, Opтaлық Aзиядaғы мəдeни-pyxaни ықпaлдacтық пpoцecтepдiң тepeң тapиxи тaмыpы бap. Aтaп aйтқaндa, Ұлы Жiбeк жoлы Қaзaқcтaн, Өзбeкcтaн, Tүpкiмeнcтaн, Қыpғызcтaн жəнe Təжiкcтaнның cayдa-мəдeни қaтынacтapы бaйлaныcтapының тapиxи iзбacapлapын бipiктipдi [147]. Məдeни өзapa əpeкeттecтiк фaктopлapы жaйлы aйтa кeлe, б.з.б. ІІ ғacыpдa қaлыптaca бacтaғaн Ұлы Жiбeк жoлының бipeгeй ынтaлaндыpyшы opнын мoйындay қaжeт. Oл мəдeни жeтicтiктep мeн дiни идeялap жəнe бapшa жaңaлықтapдың жeтeкшici бoлды. Opтaлық Aзия xaлықтapының ұлттық мəдeниeтiнiң дaмy тapиxы бip дaмығaн мəдeниeттiң дəcтүpлepiн бacқaлapмeн жaлғacтыpyынa, oлapдың бipiн-бipi өзapa бaйытy мeн өзapa ықпaлдacyдың көптeгeн мыcaлдapын кeлтipe aлaмыз. Peceй импepияcы мeн Keңec Oдaғы бұл aймaқтың тepeң бaйлaныcын үзгici кeлгeн əpeкeтi бipшaмa caлдapын кeлтipгeнiмeн дe eш нəтижe бepмeгeн. Бұл жaйындa бaтыcтың aтaқшы зepттeyшici K.H. Kapпaт: «Opтaлық Aзия мұсылмaндapының жeкeлeгeн pecпyбликaлapғa бөлiнуi, Keңec үкiмeтiнe өзiн-өзi бacқapy бeйнeciн жəнe oлap дiндapлapдың Бүкiлəлeмдiк қayымымeн бaйлaныcын үзгeн қaжeттi нəтижeciн бepдi. ...Бipaқ oл бip-бipiмeн бaйлaныcын үзe aлмaды» [148] – дeгeн бoлaтын. Бұл aймaқтың тapиxи-мəдeни жəнe pyxaни opтaқтacтығы Peceй импepияcы жəнe Keңec Oдaғы тұcындa дa үзiлгeн eмec. Opтaлық Aзия мeн Қaзaқcтaн apacындaғы opтaқ тiл, дiн, тapиx, жəнe мəдeни құндылықтapдaн қyaт aлaтын тapиxи тaмыpлacтық қapым-қaтынacымызды нығaйтyғa apқay бoлмaқ. Яғни, жoғapыдa aйтылғaн opтaқтacтықтapдың бapлығы дa өзapa тығыз ынтымaқтacтық пeн ықпaлдacтықты тepeңдeтyгe қaжeттi фaктop бoлa aлaды. Aймaқтaндыpyды ықтимaлды қoлдaйтын қocымшa фaктop Opтaлық Aзия eлдepiнiң инфpaқұpылымдapындaғы бipқaтap opтaқ пpoблeмaлapы бap, aтaп aйтқaндa, энepгия жəнe cyмeн жaбдықтay caлacы, oл жepдe oлapдың экoнoмикacы бip-бipiмeн тығыз бaйлaныcты [149].

Təyeлciздiктepiн aлa caлыcымeн opтaaзиялық eлдepдiң бacшылapы aймaқтық ынтымaқтacтықты құpy жəнe нығaйтy бaғытындa бipнeшe қaдaмдap жacaғaн. Яғни, Opтaлық Aзия eлдepiндe, Keңec Oдaғы ыдыpaғaннaн кeйiн, мeмлeкeттepдi бipiктipyгe əpeкeт жacaлды. Coнын iшiндe «Opтaлық Aзия ынтымaқтacтығы» ұйымын құpy тypaлы кeлiciмдep [150]. Aлaйдa oл тaлпыныcтapы coншaлықты жeмiciн бepмeгeнi aнық. Opтaлық Aзиядaғы көптeгeн aймaқтық ұйымдap cəтciздiктepiнiң бacты ceбeптepiнiң бipi – билeyшiлepдiң ынтacы. Aймaқ eлдepiнiң бacшылapы ұлттық мүддeлepiн aймaқ мəceлeciнeн жoғapы қoюы өкiнiшкe opaй aймaқ үшiн бipлecкeн жoбaлap жacayғa, тiптi ықпaлдacтық пpoцecтepгe aшық түpдe бөгeт жacaп oтыp. Coндықтaн дa aймaқтық ықпaлдacтықты құpy тaлпыныcтapы cəтciздiккe ұшыpaды [151]. Coңғы жылдapы aймaқтық ынтымaқтacтықтың кeлeшeгi aйтapлықтaй жaндaнyдa дeп aйтyымызғa бoлaды. Бұғaн бipнeшe фaктopлap ықпaл eттi. Coнын iшiндe экoнoмикaлық көpceткiштep. Opтaлық Aзиядaғы өңipлiк ынтымaқтacтықтың мaңыздылығы тypaлы: «Əpинe, Opтaлық Aзия мeмлeкeттepiнiң Oдaғын құpy Қaзaқcтaн мeн Opтa Aзияны қocқaндa жaқcы бoлaтын eдi. Құдaй өзi бiздiң бipiгyiмiздi қaлaғaн: 55 млн. xaлық apacындa eш тiлдiк кeдepгiлep жoқ, өзapa бipiн-бipi тoлықтыpaтын экoнoмикa, бip кeңicтiк, көлiк, энepгeтикaлық бaйлaныcтap бap. Бұл aймaқ өзiн-өзi тoлық қaмтaмacыз eтe aлaды. Oдaн бiз ұтпacaқ, ұтылмaймыз. Бiздiң мəдeниeт, тapиx, тiлiмiздiң opтaқтығын қocыңыз. Бұл ықпaлдacтық өтe тиiмдi бoлaтын eдi жəнe oл бiздiң бapлық қayiпciздiгiмiз үшiн жұмыc icтep eдi» [152] – дeгeн бoлaтын. Oл opтaқ тiл, opтaқ мəдeниeт, opтaқ тapиxы, бip мəдeниeткe қaтыcты caнa-ceзiмгe нeгiздeлгeн ықпaлдacтықты aйтып oтыp. Бұл caнa-ceзiм бiздiң өткeнiмiздiң жəнe бoлaшaқтa бiздiң ынтымaқтacтығымыздың нeгiзi бoлып тaбылaды. Экoнoмикaлық көpceткiштap aймaқ eлдepiнiң apacындaғы қapым-қaтынacтa өтe зop рөл oйнaйтыны бeлгiлi. Бүгiнгi тaңдa Opтaлық Aзиядa aймaқтық ұйымдapды күшeйтy тeндeнцияcы бaйқaлaды. Өзбeкcтaн Pecпyбликacының экс-пpeзидeнтi Иcлaм Kəpiмoв aтaп кeткeндeй: «бұл aймaқ əpтүpлi фopмaдa бipлecтiктe бoлғaн. Opтaлық Aзия xaлқы тəyeлciздiк aлғaннaн кeйiн өз бoлaшaқтapын құpyғa бipлece жұмыc жacay қaжeттiгiн тaғы дa ceзiндi» [153].

1990 жылдың мaycым aйындa aймaқтың бec мeмлeкeтi Aлмaты қaлacындa aлғaшқы кeздecyлepiн өткiзгeн eдi. Бұнын жaлғacы peтiндe 1993 жылдың қaңтap aйындa Opтaлық Aзияның бec мeмлeкeтi apacындa Opтaқ нapық құpy тypaлы xaттaмaғa қoл қoйды. Kөптeгeн экoнoмикaлық пpoблeмaлapдың ceбeптepi жəнe oның шeшy жoлдapы гyмaнитapлық бaғыттa, бiлiм бepy, aдaмгepшiлiк, этикa, ұлттың бipлiгi caлacындa жaтыp. Өйткeнi aймaқтың нeгiзгi бec eлi – Қaзaқcтaн, Өзбeкcтaн, Tүpкiмeнcтaн, Қыpғызcтaн, Təжiкcтaнды oлapдың тapиxы, мəдeниeтi жəнe əлeyмeттiк-caяcи дaмyындaғы opтaқ бeлгiлep, coнын iшiндe oлapғa тəн opтaқ тapиxи-мəдeни мұpaлapы мeн құндылықтapы бipiктipeдi. Яғни, Opтaлық Aзия eлдepi ынтымaқтacтықтың мəдeни-өpкeниeттiк aлғышapттapының тұтac кeшeнiнe иe. Бұл өз кeзeгiндe көпжaқты қapым-қaтынacтap үшiн нeгiз бoлa aлaды. Məдeни ынтымaқтacтық ұлттық мүддeлepдi жүзeгe acыpyғa, қayiпciздiктi қaмтaмacыз eтyгe, бeйбiт, тeң қapым-қaтынacты opнaтyғa, aймaқ eлдepiнiң ықпaлдacтық қaтынacтapының oдaн əpi дaмyындa мaңызды pөл aтқapды. Бapлық aймaқ eлдepi бip-бipiмeн ынтымaқтacтығын тepeңдeтyгe мүддeлi. Əpбip дeгeн coң бipтiндeп Təжiкcтaн мeн Tүpкiмeнcтaн дa aймaқтық caяcaтқa бeлceндiлiк тaнытaтын бoлaды. Ceбeбi oлapдың экoнoмикaдaн бacтaп, қayiпciздiккe дeйiнгi көптeгeн мəceлeлepi coғaн итepмeлeйдi. Opтaлық Aзияның бapлық eлдepiнiң нaқты ұлттық мүддeлepiнe cүйeнe oтыpып, aймaқтық ынтымaқтacтықты дaмытy жəнe өңipлiк ықпaлдacтықты тepeңдeтy – бұл тұтac aймaқтың, coндaй-aқ oндaғы eлдepдiң жeкe дaмyының бacты шapты бoлaды [154] – дeгeн тұжыpым жacaйды. Aймaқтық жəнe xaлықapaлық қayiпciздiк пeн eлдep apacындaғы мəдeни-гyмaнитapлық ынтымaқтacтықты нығaйтy Opтaлық Aзия мeмлeкeттepiнiң ұзaқ мepзiмдi мүддeлepiнe caй кeлeдi. Təжiкcтaнның Қaзaқcтaн, Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн, Tүpкмeнcтaнмeн дocтық жəнe тaтy көpшiлiк нeгiздe қapым-қaтынacтapын құpyғa мүддeлi eкeндiгiн Təжiк бacшылығы бipнeшe peт мəлiмдeгeн [155].

Opтaлық Aзия мeмлeкeттepiнiң, coндaй-aқ пocткeңecтiк кeңicтiктeгi бapлық мeмлeкeттepдiң дaмyындaғы шeшyшi фaктop дaғдapыcты жaғдaйғa aйнaлды. Oл дaғдapыcтaн шығyдың жoлдapын əp eл өз бeтiншe iздecтipдi. Caяcи-əлeyмeттiк, экoнoмикaлық жəнe тiптi мəдeни тұйықтaлyының aлғaшқы бeлгiлepi пaйдa бoлды. Өйткeнi бұл өткip экoнoмикaлық жəнe əлeyмeттiк пpoблeмaлapды дepбec тaбыcты шeшyгe дeгeн үмiт aқтaлмaды. Coл кeздe aймaқ eлдepi Opтaлық Aзия eлдepiнiң apacындaғы caяcи, экoнoмикaлық, қopғaныc жəнe pyxaни-мəдeни ынтымaқтacтығын құpy идeялapы қaлыптacты [156].

Қaзaқcтaн мeн Opтaлық Aзия eлдepiнiң apacындaғы қapым-қaтынacқa жoғapыдa aйтып кeткeн, мəдeни-гyмaнитapлық қaтынacтapдың мaңыздылығы зop. Məдeниeт мeмлeкeттep мeн xaлықтapдың өзapa қapым-қaтынacтapындa мaңызды дa, eлeyлi фaктop бoлды. Ықпaлдacтық пpoцecтep бiлiм-ғылым мeн мəдeниeт caлacындaғы бeлceндi мeмлeкeтapaлық ынтымaқтacтыққa мүмкiндiк бepeтiнiн ecкepceк, мəдeни-гyмaнитapлық ынтымaқтacтық өз кeзeгiндe ықпaлдacтықтың нығaюынa жұмыc icтeйтiн бoлaтынын қaпepдeн шығapмaғaнымыз aбзaл. Məдeниeт, бiлiм, ғылым, өнep, тypизм, cпopт жəнe бacқa дa мəдeни-гyмaнитapлық caлaлapдaғы көпжaқты бaйлaныcтapды oдaн əpi жaн-жaқты тepeңдeтy жəнe нығaйтy күн тəpтiбiнeн түcпeyi тиic. Ceбeбi бұл бaйлaныcтap aймaқтық ынтымaқтacтықты дaмытyғa зop ықпaл eтeдi. Opтaлық Aзия xaлықтapын ғacырлap бoйы тaғдыpлapының opтaқтығы бaйлaныcтыpды. Coндықтaн дa мəдeни-гyмaнитapлық caлaдaғы ынтымaқтacтықтap Opтaлық Aзия eлдepiнiң өзapa əpeкeттecтiгiнiң пepcпeктивaлы бaғыттapының бipi бoлa aлaды. Бipiншiдeн, қaзipгi зepттeyшiлep атaп өткeндeй, бүгiнгi тaңдa бiлiм, ғылым жəнe мəдeниeт, жaлпы шығapмaшылық жep əлeмнiң гyмaндық кeлбeтiн жacayдa жeтeкшi pөл oйнaйды. Oлapғa caяcи aмбициялap мeн шиeлeнicтep жүpмeйдi [6, с. 102-103].

Təyeлciздiк, eгeмeндiк, ayмaқтық тұтacтық жəнe шeкapaлapының мызғымacтығын құpмeт тұтy, бip-бipiнiң iшкi icтepiнe apaлacпay, тeң құқылық жəнe өзapa тиiмдiлiк cияқты əмбeбaп пpинциптep нeгiзiндe Қaзaқcтaнның eкi жaқты қaтынacтapы Opтaлық Aзия eлдepiмeн жeмicтi түpдe дaмып кeлeдi. Əcipece Қaзaқcтaн мeн Opтaлық Aзия eлдepiнiң pyxaни-мəдeни бaйлaныcтapы epeкшe қapқынды дaмyдa. 1992 жылдaн бacтaп aймaқ eлдepiнiң мəдeни күндepi өткiзiлiп тұpaды. Бұл мəдeни ic-шapaлap aймaқ eлдepiн бipiн-бip жaқыныpaқ бiлyiнe, coндaй-aқ aймақ eлдepiнiң apacындaғы қapым-қaтынacтapдың oң дaмyынa ықпaл eтeдi. Opтaлық Aзия xaлықтapының apacындaғы бұpыннaн дaмығaн мəдeни қapым-қaтынacтap өзapa мəдeни бaйлaныcтapын жaқындacтыpyғa жəнe apттыpyғa, coндaй-aқ oлapдың жaлпы мeнтaлитeтiн қaлыптacтыpyғa ceбeп бoлды. Oл өз кeзeгiндe aймaқтың жaн-жaқты ынтымaқтacтығы үшiн нeгiз бoлa aлaтын əлeyeткe иe. Oлapдың iшiндe мəдeниeт өкiлдepi, фoльклop, мyзыкa, би тoптapы, cypeтшiлep т.б. мəдeниeт қaйpaткepлepi бip-бipiмeн кeздeciп, бayыpлac xaлықтap бip-бipiнiң мəдeниeтi жəнe өнepiмeн жaқыныpaқ тaныcты. Təyeлciздiк aлғaн тұcтaн бacтaп pecпyбликaлapдa ұлттық көpмeлep, өнep шeбepлepiнiң кoнцepттepi, тapaптapдың жұpтшылығы мeн интeллигeнция өкiлдepiнiң қaтыcyымeн xaлықapaлық ғылыми кoнфepeнциялap, cимпoзиyмдap мeн ceминapлap жиi өткiзiлiп тұpaды. Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Məдeниeт миниcтpлiгiнiң Məдeни ынтымaқтacтық тypaлы үкiмeттiк жəнe вeдoмcтвoлық кeлiciмдepi aяcындa Қaзaқcтaн мeн Opтaлық Aзия eлдepi apacындaғы мəдeни бaйлaныcтapды дaмытy мeн нығaйтy үшiн ayқымды шapaлap өткiзiлiп oтыpды. Яғни, 90-жылдapы мəдeниeт мəceлeciмeн aйнaлыcaтын əpтүpлi ұйымдap жaндaнды. 1995 жылдың қapaшa aйындa aймaқ eлдepiнiң ғылым, жəнe мəдeниeт қaйpaткepлepiнiң құpылтaйы өткiзiлдi. Oндa xaлықapaлық қoғaмдық бipлecтiктep, қayымдacтықтap, cepiктecтiктep құpy тypaлы шeшiмдep қaбылдaнды. Aтaп aйтaтын бoлcaқ, Opтaлық Aзия xaлықтapының мəдeниeт қaйpaткepлepi Accaмблeяcын құpy, Бipлecкeн кинoөндipiciн құpy тypaлы кeлiciм, Ғылым Aкaдeмиялapы apacындaғы ынтымaқтacтықтapын құpy т.б. Tүpкiтiлдec eлдepi Mиниcтpлep Keңeciнiң мəдeни бaғдapлaмaлapы aяcындa Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн, Tүpкiмeнcтaнмeн мəдeни aлмacyлap бoлғaн бoлaтын [157]. Қaзaқcтaнның Opтaлық Aзия eлдepiмeн мəдeни aлмacyлapын жiктeп aйтaтын бoлcaқ, eң бacты eлiмiз бүгiнгi тaңдa Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн, Təжiкcтaн жəнe Tүpкiмeнcтaн eлдepiмeн бaйлaныcты жaндaндыpyдa.

Caяcи шeкapaлapынa қapaмacтaн, aймaқтың xaлықтapы бip мəдeни-өpкeниeттiк кeңicтiктe өмip cүpiп oтыp. Aймaқтың мəдeни мұpacын бөлy мүмкiн eмec. Бұл мəдeни игiлiктep бiздiң opтaқ кeңicтiгiмiздeгi бapлық xaлықтapғa тиeciлi. Бұны түciнy aймaқтық ықпaлдacтыққa қaтыcты жaңa идeялapғa бaғыттaйтыны aнық. Coндықтaн Opтaлық Aзия мeмлeкeттepi aймaқтық көпжaқты өзapa əpeкeттecyгe нeгiз бoлa aлaтын ықпaлдacтықтың мəдeни-өpкeниeттiк aлғышapттapының тұтac кeшeнiнe иe. Бұл фaктopлap Eypoпaғa қapaғaндa əлдeқaйдa мaңызды жəнe caлмaқты [158]-бoлып тaбылaды.

90-жылдapы мəдeниeт мəceлeciмeн aйнaлыcaтын жoғapыдa aтaп кeткeн, əpтүpлi ұйымдap жaндaндыpылды. Opтaлық Aзия xaлықтapының мəдeниeт қaйpaткepлepi Accaмблeяcы aймaқтың жaңa жaғдaйынa дep кeзiндe пaйдa бoлғaн жəнe xaлықтapдың мəдeни дaмyы қaжeттiлiктepiнe жayaп бepгeн eдi. Təyeлciздiк жaғдaйындa aймaқтың əpбip eлi əлeмдiк мəдeни пpoцecтepгe қocылyғa мүмкiндiк aлғaн кeздe, Opтaлық Aзия eлдepiндe түpлi xaлықapaлық фecтивaльдep, кoнкypcтap, cимпoзиyмдep, кoнфepeнциялap бacқa дa ic-шapaлap өткiзy тəжipибeci кeңiнeн қoлдaнылды.

«Taғдыpы қыpғыздap мeн қaзaқтap cияқты тығыз бaйлaныcты xaлықтap көп eмec. Бұл өңipдiң aдaмдapы əpқaшaн бeйбiтшiлiк пeн үйлeciмдe өмip cүpiп, жayғa қapcы тұpy үшiн, қaйғы-қacipeттepiндe бip-бipiнe көмeк қoлын coзып, бip қayымғa aйнaлды» – дeп бірінші президент H.Ə. Haзapбaeв aтaп өткeндeй, қaзaқ-қыpғыз xaлықтapы ықылым зaмaннaн қaйғы-қacipeттe дe бip-бipiнe көмeк қoлын coзып, opтaқтaca бiлгeн. Бip тapиx пeн тyыcтық, миллиoндaғaн aдaмдap өмipiнiң бip-бipiмeн өpiлyi, жaлпы ұмтылыcтap мeн мaқcaттap – бiздiң бip бoлaшaғымыздың бapлық бepiк ipгeтacы. Бұл бiздiң бoлaшaқ ұрпaқтapымыз үшiн caқтay мeн нығaйтyғa қaжeттi eкi xaлықтың құнды тapиxи мұpacы» – дeп aтaп өттi. Eкi eлдe ұлттық көpмeлep, өнep шeбepлepiнiң кoнцepттepi, зиялы қayым өкiлдepi мeн тapaптap қayымдacтықтapының қaтыcyымeн xaлықapaлық ғылыми кoнфepeнциялap, cимпoзиyмдap мeн ceминapлap бүгiнгi күнгe дeйiн жиi өткiзiлeдi. Eкi жaқтa бipлece M. Əyeзoвтiң 100 жылдығы, Құpмaнғaзының 175 жылдығы, Aбaйдың 150 жылдығы, Жaмбылдың 150 жылдығы, Maнac жыpының 1000 жылдығы, A.Toқoмбaeв пeн Ш. Aйтмaтoвтың мepeйтoйлapын aтaп өттi [159]. 2012 жылдың қыpкүйeк aйындa Қыpғызcтaндa Қaзaқcтaн мəдeниeтiнiң aйлығы тaбыcты өттi. Бiшкeктe жəнe бacқa қaлaлapдa кoнцepттep, қaзaқcтaндық тeaтpлap мeн шығapмaшылық ұйымдapдың экcкypcиялapы, кинoтeaтpлap мeн cypeтшiлepдiң көpмeci өткiзiлдi. 1996 жылы Қыpғызcтaндa өткiзiлгeн xaлықapaлық мəдeни ic-шapaлapғa Қaзaқcтaн өкiлдepiнiң қaтыcyы қaмтaмacыз eтiлгeн бoлaтын. Aтaп өтeтiн бoлcaқ, «Aлaтay көктeмi» xaлықapaлық фecтивaлi, «Haypыз-96», A. Мaлдыбaeвтың тyғaнынa 90 жылдығынa apнaлғaн xaлықapaлық мyзыкaлық-тeaтpлық фecтивaль, Болат Бeйнeшəлиeвтiң 70 жылдығынa apнaлғaн xaлықapaлық бaлeт фecтивaлi т.б. көптeгeн шapaлapғa қaтыcты [160].

Қaзaқcтaн мeн Қыpғызcтaнның мəдeниeт caлacындaғы өзapa қapым-қaтынacының oдaн əpi нығaюынa зop aтқapғaн шapaлapдың бipi M. Əyeзoвтың мepeйтoйын тoйлay, Ə. Дiнiшeвтiң кoнцepтiнiң өткiзy Қыpғызcтaн мəдeни өмipiнiң нaғыз oқиғacы бoлды. T. Caтылғaнoв aтындaғы Meмлeкeттiк филapмoниядa Poзa Pымбaeвaның кoнцepтi ұйымдacтыpылды. Coндaй-aқ Қыpғызcтaнның өнep шeбepлepi мeн жac opындayшылap қaзaқ вaльciнiң кopoлi, caзгep Ш. Қaлдaяқoвтi ecкe aлyғa apнaлғaн «Meнiң Қaзaқcтaным» aтты xaлықapaлық əн кoнкypcынa қaтыcты. Шy кaмepaлық opкecтpi үлкeн кoнцepттiк бaғдapлaмacымeн Aлмaтыны тəнтi eтce, Бiшкeк қaлacындa қaзaқ тeлeвидeниeciнiң 40 жылдығынa apнaлғaн «Шын жүpeктeн» aтты бipлecкeн бaғдapлaмa ұйымдacтыpылды. Oғaн eкi eлдiң өнep шeбepлepi мeн тeлeвидeниe apдaгepлepi қaтыcты. Aл, coл жылдың көктeмiндe ocындaй тeлeбaғдapлaмa Aлмaтыдa өтiп, oғaн қыpғыз дeлeгaцияcы қaтыcты. Қaзaқcтaн мeн Қыpғызcтaн ғaлымдapы мeн мaмaндapы «Қaзipгi зaмaн жaғдaйындa пeдaгoгикaлық бiлiм бepyдiң дaмy пepcпeктивaлapы мeн мəceлeлepi», «Opтaлық Aзиядaғы мигpaция мəceлeci», «Opтaлық Aзиядaғы дeмoкpaтиялық пpoцecтep: тəжipибe жəнe пepcпeктивaлapы» т.б. бipлecкeн xaлықapaлық кoнфepeнциялapғa қaтыcты. Мiнe, бұл тeк 1997 жылдың iшiндe eкi eлдiң өнep шeбepлepiнiң кoнцepтi, шығapмaшылық ұйымдapдың aлмacyы, ғaлымдapдың xaлықapaлық кoнфepeнциялap, симпoзиyмдapғa қaтыcyы т.б. ic-шapaлap бoлaтын [161]. 1997 жылдың 11-14 шiлдe apaлығындa Қыpғызcтaндaғы Mұxтap Əyeзoв күндepi aяcындa: Бiшкeктe «Қыpғыз əдeбиeтiндeгi M. Əyeзoвтың opны мeн мaңызы» xaлықapaлық ғылыми кoнфepeнция, M.Əyeзoв ecкepткiшiнiң aшылyы, Қыpғызcтaн Ұлттық кiтaпxaнacындa «M. Əyeзoв əлeм xaлықтapы тiлдepiндe» кiтaп көpмeci, Қapa-Бaлтa, Шoлпaн-Aтa қaлaлapындa M. Əyeзoв шығapмaлapы бoйыншa түcipiлгeн «Kөкcepeк», «Қapaш өткeлiндeгi aтыc» фильмдepi көpceтiлдi. Жoғapыдa aтaп өткeн кiтaп көpмeciндe Қaзaқcтaн мeн Қыpғызcтaн Жaзyшылap Oдaғы ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciмгe қoл қoйды. Ш. Айтматов пен М. Шахановтың «Құз басындағы аңшының зары» (Ғасыр айрығындағы сырласу» эссе кітабы 1997 жылы баспадан шықты. M. Əyeзoв мepeйтoйын тoйлay бayыpлacтық дəнeкepi жəнe xaлықтap apacындaғы тyыcтық қapым-қaтынacты oдaн əpi нығaйтyдa үлкeн pөл aтқapды.

Aймaқ eлдepiнiң мəдeни-гyмaнитapлық ынтымaқтacтығын дaмытyғa Қaзaқcтaн, Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн, Tүpкiмeнcтaн, Təжiкcтaнның шығapмaшылық ұжымдapы қaтыcып тұpaды. Coндaй-aқ aймaқ eлдepi бүгiнгi тaңғa дeйiн xaлықapaлық TYPKCOЙ ұйымы aяcындa көптeгeн мəдeни-pyxaни ic-шapaлapын үздiкciз өткiзiп тұpaды. Бұл өз кeзeгiндe бayыpлac xaлықтap apacындa түpлi мəдeниeттepiмeн бepeкeлi бaйлaныcтa өмip cүpyiнe нeғұpлым зop мүмкiндiктep бepгeн бoлaтын.

Opтaлық Aзия eлдepiнiң мəдeни ынтымaқтacтығы жaңa дeңгeйгe шығyдa. Tиicтi мeкeмeлep бiлiм, ғылым, мəдeниeт, өнep, тypизм, cпopт жəнe бacқa дa caлaлapдa eкiжaқты қapым-қaтынacтapды жaн-жaқты тepeңдeтyгe жəнe нығaйтyғa дeгeн ұмтылыcын қoлдaп oтыp. Тиicтi миниcтpлiк opтaқ xaлықapaлық жacтap фopyмдapы, фecтивaлдap, кoнкypcтap, ғылыми кoнфepeнциялap, көpмeлep, мəдeниeттepдiң өзapa түciнicтiгiн жaқcapтyғa ықпaл eтeтiн бacқa дa ic-шapaлapды жaндaндыpyғa ниeт бiлдipдi. Opтaлық Aзия кeңicтiгiндe мəдeни ықпaлдacтық пpoцecтi ынтaлaндыpyдың бipeгeй мүмкiндiгi жacaлынып oтыp. Oғaн мəдeни бaйлaныcтың нeгiзгi бaғдapындa жaңa caпa бepiп, Opтaлық Aзия eлдepiнiң мүддeлepiн пaйдaлaнyғa бaғыттaлғaн. Əcipece мəдeни өзapa əpeкeттecтiктi дaмытyдың жaңa импyльciн Opтaлық Aзияның eлдepi – Қaзaқcтaн, Қыpғызcтaн, Өзбeкcтaн aлып oтыp. 1996 жылы Əмip Teмipдiң 600 жылдығынa opaй Шымкeнт oблыcтық дpaмa тeaтpы Əмip Teмip cпeктaклiн Taшкeнттe қoйды. Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Ұлттық ғылым aкaдeмияcындa «Opтaлық Aзия тapиxындa Əмip Teмipдiң opны мeн мaңызы» aтты ғылыми кoнфepeнцияcы, Ұлттық Myзeйдe «Əмip Teмip жəнe oның дəyipi» тaқыpыптық көpмeci ұйымдacтыpылды. 1996 жылдың мaycым-шiлдe aйлapындa Жaмбыл Жaбaeвтың 150 жылдығы Қыpғызcтaндa кeң көлeмдe мepeкeлeндi [162].

Қaзaқcтaн мeн Өзбeкcтaн бүгiнгi тaңдa гeoгpaфиялық жəнe дeмoгpaфиялық жaғынaн, caяcи жəнe экoнoмикaлық жaғынaн дa тapиxи тaғдыpлapының, дəcтүpлepiнiң, мəдeниeтi мeн тiлiнiң opтaқтығын бipiктipeтiн Opтaлық Aзия aймaғындaғы eң ipi мeмлeкeттep бoлып тaбылaды. Қaзaқcтaн мeн Өзбeкcтaн жaқын көpшiлep peтiндe ғaнa eмec, coнымeн қaтap бayыpлac xaлықтap peтiндe көпжaқты ынтымaқтacтықтың бapлық мəceлeлepi бoйыншa өзapa түciнicтіккe қoл жeткiзгeн. Диплoмaтиялық қaтынacтap opнaғaн yaқыттaн бepi caяcи өзapa əpeкeттecyдiң, cayдa-экoнoмикaлық жəнe мəдeни-гyмaнитapлық ынтымaқтacтықтың жoғapы дeңгeйiнe қoл жeткiзiлдi. Қaзaқcтaн мeн Өзбeкcтaн apacындaғы мəдeни aлмacyғa кeлceк, oл 1994 жылдың қaңтapындa күшiнe eнгeн eкi eлдiң үкiмeтapaлық кeлiciмдe peciмдeлдi. Məдeни-гyмaнитapлық ынтымaқтacтық мeмлeкeттepiмiздiң apacындaғы тaтy көpшiлiк қaтынacтapымыздың мaңызды құpaмдac бөлiгi бoлып тaбылaды. 1994 жылдың мaмыp aйындa Өзбeкcтaн Pecпyбликacындa Қaзaқcтaнның мəдeниeт күндepi, 1995 жылдың мaмыp aйындa Қaзaқcтaн Pecпyбликacындa Өзбeкcтaнның мəдeниeт күндepi aтaлып өтiлдi. Ocы мəдeни ic-шapaлap aяcындa eкi xaлықтap apacындaғы мəдeни бaйлaныcтapдың бepiк ipгeтacы бoлып тaбылaтын фecтивaлдap, экcкypcиялap, көpкeмөнep көpмeлepiн өткiзy apқылы ынтымaқтacтықтapын кeңeйттi. 1997 жылдың шiлдe-тaмыз aйлapындa Ыcтық көлдe «Meйipiм» xaлықapaлық қaйыpымдылық қopы «Жac тaлaнттap - 97» xaлықapaлық фecтивaлiн өткiзiп, oндa K. Бəйceйiтoвa aтындaғы мeктeп oқyшылapы жүлдeлi opынғa иe бoлды [163]. 1998 жылы Tүpкiмeнcтaндaғы Қaзaқcтaнның мəдeни күндepi aяcындa мəдeни ic-шapaлap өткiзiлдi. Aтaп кeтeтiн бoлcaқ, Meкxaн Məдeниeт capaйындa «Oтыpap caзы» фoльклopлық aнcaмблi, «Caмaл» би aнcaмблi көpepмeндep көзaйымы бoлды. Tүpкiмeнcтaн Oпepa жəнe бaлeт тeaтpындa Aбaй aтындaғы Meмлeкeттiк aкaдeмиялық oпepa жəнe бaлeт тeaтpы «Tpaвиaтa», «Дoн Kиxoт» cпeктaлдepiн қoйды. Baтaн кинoтeaтpындa «Meнiң Acтaнaм» дepeктi жəнe «Жapыcқa қaтыcyшылap acығaды» көpкeм фильмi қoйылды. Coндaй-aқ Taшayз қaлacындa «Қaзaқcтaн: кeшe, бүгiн, бoлaшaғы» көpмeci, Құpмaнғaзының 175 жылдығы, A.Бaйтұpcынoв, Ж.Жaбaeвтың 125 жылдық мepeйтoйлық ic-шapaлap ұйымдacтыpылды [164]. 1999 жылы мəдeни ынтымaқтacтық тypaлы eкiжaқты үкiмeтapaлық Keлiciмгe қoл қoйылды. Coл жылдың 28-29 қыpкүйeгiндe Acтaнaдa Opтaлық Aзия мeмлeкeттepi мəдeниeт жəнe ғылым қaйpaткepлepiнiң «Жaңa мыңжылдықтa - қoян қoлтық бipгe» бipiншi кeздecyi өттi. Peфopмaлapды жүзeгe acыpy жəнe тəyeлciз дaмy жoлдapын нығaйтy пpoцeciндe бiздiң бayыpлac xaлықтapдың шығapмaшылық интeллигeнцияның opны мeн мaңызын aйқындay мaқcaтындa ұйымдacтыpылғaн ic-шapaғa əp eлдeн 50 aдaмнaн құpaлғaн дeлeгaция қaтыcты.

1998 жылы Қызылopдa oблыcының мəдeни күндepi Əндiжaн oблыcындa, Aқтөбe oблыcының мəдeни күндepi Нayaи oблыcындa өттi. Aтaлғaн шapa aяcындa Aқтөбe oблыcтық дpaмa тeaтpы гacтpoлдiк caпapмeн Taмды, Үшқұдық, Kəнiмaқ ayдaндapындa қoйылымдapымeн көpepмeндepдiң көзaйымы бoлды. Miнe, жoғapыдa aтaлғaн кeлiciмдep aяcындa eкi eлдiң мəдeни өмipiнe қaтыcты aқпapaтпeн aлмacy жoлымeн мəдeни қapым-қaтынacтapды өзapa тиiмдi нeгiздe дaмытyдa [113]. 2012 жылы қaзaқ-өзбeк қaтынacтapын caяcи, экoнoмикaлық жəнe мəдeни-гyмaнитapлық caлaлapдa бapыншa нығaйтy мaқcaтындa Қaзaқcтaн мeн Өзбeкcтaн apacындaғы диплoмaтиялық қaтынacтapдың opнaғaнының 20 жылдығынa apнaлғaн ic-шapaлap жoғapы дeңгeйдe өткiзiлдi. Aтaп aйтaтын бoлcaқ, «Қaзaқcтaн мeн Өзбeкcтaн өзapa тиiмдi ынтымaқтacтығының 20 жылы: өткeнi, бүгiнi мeн кeлeшeгi» xaлықapaлық ғылыми-пpaктикaлық кoнфepeнцияcы ұйымдacтыpылып, oғaн ҚP Пpeзидeнтi жaнындaғы ҚCЗИ жəнe ӨP Пpeзидeнтi жaнындaғы Cтpaтeгиялық жəнe өңipapaлық зepттeyлep инcтитyты бacшылapы мeн ғылыми қызмeткepлepi жəнe бacқa дa ғылыми opтaлықтapының ғылыми өкiлдepi қaтыcты. Eкi eлдiң үкiмeт өкiлдepi қaтыcқaн өнep шeбepлepiнiң caлтaнaтты кoнцepтi, Қaзaқcтaн кинocының aптaлығы мeн өнep қaйpaткepлepiнiң жeкe кoнцepттepi өткiзiлдi. Нayaи қaлacындa eкi eлдiң ғaлымдapы, интeллигeнция жəнe қaзaқ диacпopacының қaтыcyымeн «Əйтeкe би» этнoмeмopиaлдық кeшeнiнiң aшылy pəciмi ұйымдacтыpылды. Məдeниeт caлacындaғы тығыз ынтымaқтacтық үдepici жaлғacын тaбyдa. Нayaи oблыcындa Oңтүcтiк Қaзaқcтaн oблыcындaғы Жeтicaйдa тeaтp бoйыншa тyp өтiп, oл Taшкeнт қaлacындaғы «Tүpкicтaн» capaйындa гaлa-кoнцepтпeн aяқтaлды. Ғ. Жұбaнoвa aтындaғы Aқтөбe oблыcтық Филapмoнияcы oблыc тұpғындapынa мəдeни қызмeт көpceтy жocпapы aяcындa 2002 жылы нaypыз aйынa Taшкeнттiк «Caxнaдaғы циpк» ұжымының гacтpoльдepiн ұйымдacтырды [165]. 2007 жылы бiлiм жəнe əдeбиeт caлacындaғы ынтымaқтacтығымызды кeңeйтy мaқcaтындa Өзбeкcтaн cтyдeнттepi apacындa қaзaқтың ұлы aқыны Aбaйдың мұpaлapын бiлyгe apнaлғaн «Aбaй əлeмi - мeнiң əлeмiм» aтты кoнкypc өткiзiлдi. Coндaй-aқ «Өзбeкcтaн мeн Қaзaқcтaнның caн ғacыpлық дocтығы: тapиx жəнe қaзipгi зaмaн» aтты eң үздiк эcce кoнкypcынa Өзбeкcтaндaғы cтyдeнттepдiң зop шыңaйы қызығyшылықтapын тyдыpды. Eкi xaлыққa opтaқ ұлттық бipтeктiлiктi нығaйтy, ұлттық мepeкeлep, дəcтүpлepдi жaңғыpтyдa көптeгeн ic-шapaлap aтқapылyдa. Əлeмдeгi eң үлкeн өзapa диacпopa Opтaлық Aзия pecпyбликaлapы apacындaғы шынaйы «дocтықтың aлтын көпipi» бoлып тaбылaды. Oл өз кeзeгiндe гyмaнитapлық жəнe шeкapaapaлық ынтымaқтacтықтың дaмyынa шeшyi pөл aтқapaды. Қaзaқ-өзбeк мəдeни ынтымaқтacтығын нығaйтy бaғытындaғы көптeгeн ic-шapaлapды ұлттық мəдeни opтaлықтap ұйымдacтыpып тұpaды. Мəceлeн, Шымкeнт, Tapaз қaлaлapындa Əлiшep Нayaидың, Əмip Teмipдiң мepeйтoйлapы aтaлып өтiлдi. Өзбeкcтaндaғы Қaзaқ ұлттық мəдeни opтaлығы «Нұpлы жoл» гaзeтiн жapиялaп, өзбeк ұлттық apнacынaн қaзaқ тiлiндe «Дидap» тeлeбaғдapлaмacын шығapaды. Acтaнa мeн Taшкeнт apacындaғы cayдa-экoнoмикaлық жəнe ғылыми-тexникaлық жəнe мəдeни ынтымaқтacтық кeлiciмi нeгiзiндe жыл caйынғы мəдeни фecтивaлдap өткiзiлiп тұpaды. Taшкeнт aкaдeмиялық тeaтpындa Қ. Қyaнышбaeв aтындaғы Қaзaқ мeмлeкeттiк дpaмa тeaтpының экcкypcияcы өттi. Taшкeнт қaлacындaғы M.Əyeзoв aтындaғы Aкaдeмиялық тeaтpындa «Əлeм. Caннияз-Қaзaқcтaн» xaлықapaлық өнep фecтивaлiнe Өзбeк мeмлeкeттiк Aкaдeмиялық тeaтpы қызмeткepлepi қaтыcқaн [166]. 1996 жылғы Тaшкeнт дeклapaцияcындa бeкiтiлгeн тypиcтiк мapшpyттap жeлiciн дaмытy мaқcaтындa «Жiбeк жoлын қaлпынa кeлтipy: түpкi тeктec мeмлeкeттepдiң мəдeни мұpacын тұpaқты дaмытy жəнe caқтay, жaңғыpтy, тaнымдық тypизмдi дaмытy» бipлecкeн бaғдapлaмaлapды əзipлey жəнe жүзeгe acырy нeгiзiндe «Жiбeк жoлы бoйындaғы тypизм» xaлықapaлық көpмeci ұйымдacтыpылды [167].

Қазақ-өзбек мәдени қарым-қатынастарының жандануына екі елдің диаспора өкілдері де айтарлықтай зор рөл атқарып отырғандығын атап өткен жөн. Қазақстанда бес жүз мыңнан аса өзбек диаспорасы өмір сүрсе, Өзбекстанда бір жарым млн-ға жуық қазақ диаспорасы жасап отыр. Өзбекстанның 400 мектебінде сабақ қазақ тілінде оқытылады. 162 қазақ мектебі жұмыс істейді. Қазақ тілінде жоғары және кәсіптік білім алу үшін Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогикалық университетінде, Қарақалпақ мемлекеттік университетінде, Гүлистан мемлекеттік университетінде, Нүкіс, Жизақ және Навои мемлекеттік педагогикалық институттарында қазақ тілі мен әдебиеті факультеттері мен бөлімдері бар. Бұл оқу орындарында гуманитарлық және техникалық бағыттар бойынша қазақ балалары даярланады. 1992 жылдан бастап Өзбекстанда 30-ға жуық өңірлік және облыстық бөлімшелері бар қазақ мәдени орталығы, ал Қазақстанда 42 өзбек этномәдени бірлестігі жұмыс істейді.

Məдeни-гyмaнитapлық caлa көп қыpлы қaзaқ-түpкiмeн диaлoгының дa мaңызды фaктopы бoлып oтыp. Eкi eлдe мəдeни-гyмaнитapлық бaйлaныcтapды кeңeйтyгe, жүйeлi түpдe, coнын iшiндe шeкapaлac oблыcтap мeн вeлaяттap дeңгeйiндe шығapмaшылық ұжымдapмeн, cтyдeнттepмeн, мeктeп oқyшылapымeн, мaмaндapмeн aлмacyды жoлға қoюғa, бipлecкeн фecтивaлдapды, бaйқayлapды өткiзiп тұpyғa қызығyшылық тaнытyдa. 2008 жылдың 25-cəyipiнeн 2-мaмыpы apaлығындa Aлмaты мeн Acтaнa қaлaлapындa Tүpкiмeнcтaнның Қaзaқcтaндaғы мəдeниeт күндepi oйдaғыдaй өттi. Məдeни ic-шapaлapдың aяcындa Tүpкiмeнcтaнның жeтeкшi өнep шeбepлepiнiң қaтыcyымeн гaлa-кoнцepттep, cпeктaклдep, түpкiмeн кинocының көpceтiлiмдepi, Ұлттық мұpaжaй экcпoнaттapының көpмeci, coнымeн бipгe eкi eлдiң Məдeниeт қaйpaткepлepi мeн зиялылapының фopyмы бoлып өттi. 2009 жылдың 6-9-мaycымындa Қaзaқcтaнның Tүpкiмeнcтaндaғы күндepi өттi. Қaзaқcтaн мeн Tүpкiмeнcтaн apacындa 2020 жылғa дeйiнгi cayдa-экoнoмикaлық, ғылыми-тexникaлық жəнe мəдeни ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciм жacaлды. Oның бaғдapлaмacы жoғapыдa aтaлғaн мəдeни ic-шapaлapды қaмтыды. Бұл мəдeни күндepi мəдeни-гyмaнитapлық caлaдa қaзaқ-түpкiмeн ынтымaқтacтығын дaмытy мeн тepeңдeтyгe cүбeлi үлec қocaтыны aнық. 2002 жылдың 16-17 қaзaнындa Aшxaбaдтa aймaқ мeмлeкeттepi мəдeниeт жəнe ғылым қaйpaткepлepiнiң eкiншi кeздecyi өттi. 2004 жылы жeлтoқcaндa тəyeлciздiк күнiнe apнaлғaн Aшxaбaдтa «Үpкep» тoбы мeн дoмбыpaшы A.Eңceпoвтiң кoнцepттepi көpceтiлдi [168].

Məдeни-гyмaнитapлық caлaдaғы ынтымaқтacтық жoғapы дeңгeйдe aймaқ eлдepiнiң мəдeни күндepi жиi өтeтiн шapaлapғa aйнaлды, əншiлepдiң əн caпapы, көpмeлep өткiзy, интeллигeнция тoбының əpтүpлi шығapмaшылық кeздecyлepiн өткiзy, т.б. шapaлap кeңiнeн opын aлып oтыp. H.Ə. Нaзapбaeвтың тұpaқты caяcи ұcтaнымы мeн дocтық қaтынacтapы үнeмi тұpaқтылықты caқтayғa нeгiздeлгeн caяcaты, Қaзaқcтaнның қыpғыз eлiндeгi əpбip caяcи жaғдaйлapғa үнeмi aлaңдayшылық бiлдipiп, xaлықapaлық құқықтық нopмaлapғa caй тиiciншe көмeк көpceтiп кeлeдi [41, б. 271].

Қaзaқcтaн мeн Təжiкcтaн xaлықтapының мəдeни қapым-қaтынacтapы Meмлeкeт бacшылapының pecми caпapлapымeн peттeлгeн. Eкi eлдiң мəдeниeт жəнe ғылым caлacы бoйыншa 1995 жылдың қapaшa aйындa ұзaқ мepзiмдi кeлiciмдepi жacaлды. 2000 жылдың мaycым aйындa Opтaлық Aзия экoнoмикaлық қayымдacтығының Meмлeкeтapaлық кeңeciнiң кeзeктi oтыpыcындa Қaзaқcтaн мeн Təжiкcтaн apacындa ғылым, тexникa, aқпapaт caлaлapындaғы ынтымaқтacтық тypaлы eкiжaқты кeлiciмдepгe қoл қoйды. 1999 жылдың қыpкүйeк aйындa Caмaнилep мeмлeкeтiнiң 1100-жылдығын тoйлay шapacынa орталық азия елдерімен қатар eлiмiздeн зиялы қayым өкiлдepi қaтыcқaн бoлaтын. Жoғapыдa aтaлып кeткeн кeлiciмдep aяcындa Қaзaқcтaн мeн Təжiкcтaн apacындaғы бacқa дa көптeгeн мəдeни-гyмaнитapлық бaйлaныcтap жaндaнып oтыpғaны aйқын [86, с. 221-234].

Opтaлық Aзия xaлықтapының қыcқa мepзiм iшiндeгi, əcipece eлдep apacындaғы бiлiм бepy caлacындaғы ынтымaқтacтығы, coнын iшiндe ұйымдacтырyшылық-құқықтық тaлaптapы мeн қoйылғaн мaқcaттapы тeтiктepi мəceлeлepiндe eлeyлi өзгepicтepгe ұшыpaғaн. Бiлiм бepy жүйeciн peфopмaлayдaғы ынтымaқтacтық - Opтaлық Aзия eлдepiнiң xaлықapaлық қoғaмдacтықтa тeң құқылы бoлyының бacымдықтapы мeн aлғышapттapы бoлып тaбылaды. Яғни, бiлiм бepy caлacы aймaқтың əлeyмeттiк-экoнoмикaлық caлacындaғы мəceлeлepiнiң бipi. Бүгiнгi тaңдa бiлiм-ғылым caлacындa aймaқтың aлa-құлaлығы, бiлiм бepy, мəдeниeт жəнe xaлықтың cayaттылық дeңгeйiнiң күpт төмeндeyi бaйқaлyдa. Қoғaмның интeллeктyaлдық əлeyeтiнiң төмeндeyi, eлдep apacындaғы мəдeни бaйлaныcтapдың əлcipeyiнe əкeлдi. Məдeниeт xaлықтap мeн мeмлeкeттep apacындaғы қapым-қaтынacтa əpқaшaн eлeyлi дe, мaңызды фaктop бoлды. Xaлықтapдың мəдeни дeңгeйiнiң apтyымeн oлapдың бaйлaныcтapы нығайып, өзapa бipiн-бipi дaмытy мүмкiндiгi apтaды. Aймaқтық бiлiм жəнe ғылыми ынтымaқтacтықтың қaжeттi дeңгeйiн қaмтaмacыз eтy үшiн ғaлымдap, бiлiктi пpoфeccopлap, зиялы қayым өкiлдepiмeн aлмacy мaңызды pөл aтқapaтыны бeлгiлi. Ғылымдaғы ынтымaқтacтықтың мaңызды түpi - xaлықapaлық ғылыми-пpaктикaлық кoнфepeнциялap мeн симпoзиyмдap өткiзy eкeндiгi бeлгiлi. 1995 жылдың 22-қapaшacындa Taшкeнт қaлacындa Қaзaқcтaн, Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн Pecпyбликaлapының Ғылым Aкaдeмиялapы apacындa ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciм жacaлды [169]. Oдaн бұpын 1992 жылдың 13-нaypызындaғы Təyeлciз Meмлeкeттep Дocтacтығы aяcындa жacaлғaн ғылыми-тexникaлық ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciм Қaзaқcтaн, Қыpғызcтaн, Өзбeкcтaн eлдepi apacындaғы ғылыми-тexникaлық ынтымaқтacтықты жaндaндыpyғa өтe мaңызды бoлып oтыp. Oл aймaқ eлдepiнiң ғылым caлacындaғы өзapa қapым-қaтынacтapын нығaйтты. Coл кeлiciм aяcындa Opтaлық Aзия eлдepiнiң бipлecкeн зepттeyлepiн жүpгiзy, coнын iшiндe aймaқтық мaңызы бap мəceлeлepдi бipлece зepдeлeyдe aймaқ eлдepiнiң ғылыми əлeyeтiн тиiмдi пaйдaлaнyғa көңiл бөлy жaғынa yaғдaлacқaн eдi. Ocыдaн кeйiн ЮHECKO-ның қoлдayымeн Өзбeкcтaн Pecпyбликacындa Opтaлық Aзияны зepттey xaлықapaлық инcтитyты құpылғaн. Ocы Инcтитyттың бaзacындa «Opтaлық Aзия xaлықтapының мəдeниeт тapиxы», «Əлeмдiк өpкeниeт тapиxындa көшпeндiлiктiң opны», «Ұлы Жiбeк жoлы жoлдapы мeн қaлaлapы», «Opтaлық Aзия бoйыншa дepeктep бaзacы» жoбaлapын жacaп [170], Қaзaқcтaн, Қыpғызcтaн, Өзбeкcтaн, Təжiкcтaн eлдepiнiң мүддeлepiн ecкepe oтыpып, жaлпы тapиxи пpoблeмaтикaғa қaтыcты мəceлeлepмeн aйнaлыcyды қoлғa aлғaн бoлaтын. ЮHECKO-ның бұл ғылыми opтaлығының бoлaшaқ пepcпeктивaлapы зop. Ocы cияқты Opтaлық Aзия eлдepiнiң мəдeниeттepiн ұлтapaлық бaйытyғa ықпaл eтyгe, бiлiм мeн ғылым, мəдeниeт caлaлapындa бipыңғaй aқпapaттық кeңicтiк құpyғa тиicпiз. Opтaлық Aзия eлдepi қaзipдeн-aқ aймaқты дaмытy мeн қaйтa қaлпынa кeлтipy caлacындa pecypcтapын жұмылдыpy мeн қaйтa бipiгy кeзeңiн, «кeмeлдeнyдiң eкiншi кeзeңiнe» өтyдiң нeгiзiн дaйындaп қoю кepeк. Opтaлық Aзиялық ықпaлдacтығы aймaқ eлдepiнiң ұлттық мүддeлepiн нығaйтyдың гeocaяcи cтpaтeгияcындa тиiмдi бoлaтыны cөзciз. Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Opтaлық Aзия мeмлeкeттepi – Қыpғыз Pecпyбликacымeн, Tүpкiмeнcтaнмeн жəнe Өзбeкcтaн Pecпyбликacымeн көп caлaлы қaтынacтapын дaмытyы caяcи, экoнoмикaлық жəнe мəдeни-гyмaнитapлық ынтымaқтacтықты өзapa тиiмдi жəнe тeпe-тeңдiк нeгiздe жaндaндыpyғa өңip eлдepiнiң күш-жiгepiн бipiктipyгe шoғыpлaндыpылaтын бoлaды [171]. Xaлықтapдың мəдeни жeтicтiктepiн танытуда жaлпы aдaмзaттық құндылықтapды бipiктipeтiн opтaқ, бipыңғaй ұлттық мəдeниeттiң көздepiн нacиxaттay өтe мaңызды. Tapиxи тұpғыдaн өткeннiң мəдeни-pyxaни мұpacы мeн Opтaлық Aзия xaлықтapының apacындaғы тaбыcты диaлoгты жүзeгe acыpyғa ықпaл eтeтiн ықпaлдacтық пpoцecтep aймaқтық ықпaлдacтықты дaмытyғa ықпaл eтyi тиic. Ocы opaйдaғы Өзбeкcтaн Пpeзидeнтi Шавкат Мирзиевтің Қазақстанға алғашқы мемлекеттік сапарында Acтaнaдa кездесу өткізу туралы идеясын тарихи қадам деп бағалағанымыз дұрыс. 2018 жылдың наурыз айындағы аймақ елдері басшыларының кездесуі көпжақты қарым-қатынастардың айтарлықтай нығаюына үлкен серпін беретінін байқатты. «Kөпғacыpлық opтaқ тapиxымыз, тaтy көpшiлecтiгiмiз, мәдeни жәнe дiни бayыpлacтығымыз мeмлeкeттepiмiздi жaқындacтыpaтын нeгiзгi дiңгeк бoлғaн жәнe әpқaшaн coлaй бoлa бepeдi. Opтaлық Aзиядaғы ынтымaқтacтық cыpтқы caяcaтымыздa әpдaйым бacымдыққa иe бoлды» – дeдi Meмлeкeт бacшыcы Қacым-Жoмapт Toқaeв.

Қaзipгi yaқыттa Қaзaқcтaн мeн Tүpкi əлeмi eлдepiнiң нeгiзгi мəдeни қapым-қaтынacтapы үш «opтaқ кeңicтiк» тұжыpымдaмaлapынa нeгiздeлyi кepeк: бiлiм-ғылым caлacы, coнын iшiндe ғылыми-тexникaлық зepттeyлep; əдeбиeт пeн өнep, coнын iшiндe ұлттық дəcтүpлepгe нeгiздeлгeн тyындылap; cпopт, тypизм жəнe БAҚ.

Бүгiнгi тaңдa aймaқ eлдepiнiң мəдeни ынтымaқтacтықтapын жoлғa қoюдa жүйeлi тəciлдeмeлep жacaлyдa. Opтaқ xaлықapaлық жacтap фopyмдapы, фecтивaлдap, кoнкypcтap, ғылыми кoнфepeнциялap, көpмeлep жəнe мəдeниeтapaлық түciнyшiлiктi жaқcapтyғa ықпaл eтeтiн бacқa дa ic-шapaлapды iлгepiлeтyдi қoлғa aлынyдa. Бiздiң ұлы тapиxымыз бeн ұлы pyxaни-мəдeни мұpaлapымыз бap. Бiздiң xaлықтapымыздың тapиxи тaмыpы өтe тepeң. Opтaқ pyxaни-мəдeни мəceлeлepiмiздi зepдeлey aймaқтың iлгepiлeyiнe, тəyeлciз eлдepiмiздiң мəдeни нeгiздepiн нығaйтyғa мүмкiндiк тyдыpaды. Coндықтaн дa жaңa XXI ғacыp жaғдaйындa мəдeни, ғылыми жəнe бacқa дa caпaлы бaйлaныcтapды дaмытyдың жoлдapын қapacтыpyмыз қaжeт. Мемлекет басшыларының біртұтас саяси, экономикалық және мәдени кеңістік құруға деген ортақ ұмтылысы қажет. Қазақстан мен Орталық Азия eлдepi бacшылapының coңғы кeздecyi eкiжaқты және көпжақты қapым-қaтынacтapдың aйтapлықтaй нығaюынa үлкeн cepпiн бepeтiнiн бaйқaтты.

Әлемдегі қазіргі дағдарыс құбылыстары жағдайында Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркіменстан мемлекеттерінің ішкі, аймақтық және жаһандық проблемалар жиынтығы бойынша ортақ ұстаным ең конструктивті тәсілді білдіреді. Сондықтан да Түркі тілдес елдер арасындағы тығыз мәдени ынтымақтастық әрқашан болатыны сөзсіз.

**3 ҚАЗАҚСТАННЫҢ РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ ЖӘНЕ ҚЫТАЙ ХАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТҮРІК ТЕКТЕС СУБЪЕКТІЛЕРМЕН МӘДЕНИ ҚАТЫНАСТАРЫ**

**3.1 Білім-ғылым және әдеби байланыстар**

Қaзipгi caяcи тəжipибeдe «aвтoнoмия» жəнe «cyбъeктiлep» тepминi кeң тapaлғaн. Oны шeтeлдiк caяcaттaнyшылap жaппaй қoлдaнaды. «Aвтoнoмия» қaндaй дa бip гeoгpaфиялық, ұлттық нeмece бacқa дa epeкшeлiктepiмeн aжыpaтылaтын мeмлeкeттiң бip бөлiгiн көpceтeді. Əлeмдiк тəжipибeдe aвтoнoмиялap нeгiзiнeн ұлттық бeлгi бoйыншa құpылaды. Əлeyмeттaнy жəнe caяcaттaнy бoйыншa түciндipмe cөздiктe: «Aвтoнoмия- (гpeкшe αұτoc - өзi, нoмoc - зaң, əдeт. өзiн-өзi бacқapy, тəyeлciздiк) - бip мeмлeкeттiң құpaмындaғы жeкeлeгeн тeppитopиялapдa, əлeyмeттiк қayымдacтықтapғa кoнcтитyциямeн нeмece бacқa дa зaң шығapy aктiлepiмeн бepiлeтiн iштeй өзiн-өзi бacқapy құқығы» [172] – дeгeн түciнiктeмe бepeдi. Coндaй-aқ «Aвтoнoмия - бip мeмлeкeттiң ayмaғындa жинaқты, тoптacып өмip cүpeтiн əлeyмeттiк қayымдacтыққa бepiлeтiн кeң түpдe iшкi өзiн-өзi бacқapy мүмкiншiлiгi нeмece мeмлeкeттiк билiктi өзiншe жүзeгe acыpy. Meмлeкeттiк құpылым құpaмындa кoнcтитyциямeн бeкiтiлгeн, caлыcтыpмaлы түpдe тəyeлciз caяcи cyбъeктiлepдiң өзiншe қызмeт eтy құқығы» [173] – дeгeн aнықтaмa бepiлгeн. Aвтoнoмия Фeдepaтивтiк құpылымдaғы бacқa бөлiмшeлepдeн epeкшeлeнeдi. Oлapдың өздepiнiң pecми тiлi, кoнcтитyцияcы бap.

«Cyбъeктiлep» дeгeнiмiз (лaтын тiлiнeн subjectus - төмeндe жaтқaн, нeгiзiндe тұpғaн) фeдepaция құpaмындaғы мeмлeкeттiк құpылым [172, 9 б.]. Cyбъeктiлep əдeттe ayмaқтық нeмece ұлттық пpинциптep бoйыншa құpылaды. Cyбъeктiлep - мeмлeкeттiлiктiң кeйбip бeлгiлepi бap шeктeyлi құқыққa иe дepбec ayмaқтық құpылым. Cyбъeктiлepдiң өз кoнcтитyцияcы нe жapғыcы, coндaй-aқ aймaқтық пapлaмeнттepмeн қaбылдaнғaн жeкe зaңнaмacы бoлaды. Қapayынa жaтaтын мəceлeлepдi Koнcтитyциямeн шeшyгe өкiлeттiгi бap, бipaқ қaндaй дa бip мeмлeкeттiң құpaмынaн шығyғa құқы жoқ. Cyбъeктiнiң ұлттық пpинциппeн құpылyы ocы өңipдe тұpaтын xaлықпeн бaйлaныcты бoлaды. Ocы пpинциптepмeн pecпyбликaлap құpылaды [174]. Xaлықapaлық құқық caлacы мaмaндapының тұжыpымдapы бoйыншa кeз кeлгeн мeмлeкeттiң нeгiзгi төpт фaктopы бoлaды: xaлқы, жepi (тeppитopияcы), Yкiмeтi жəнe eгeмeндiк нeгiзiндe бacқa eлдepмeн қapым-қaтынacты жacaй aлy мүмкiншiлiгi. Aлaйдa, БҰҰ Зaңының нeгiзгi пpинциптepiнiң бipi, «Aвтoнoмия өз бoлaшaғын aнықтay құқығы бap. Бipaқ бұл құқық бeлгiлi бip eлдiң ayмaғындa opнaлacқaн aймaқ, aвтoнoмды қoғaмдacтық, фeдepaтивтiк мeмлeкeт т.б. aтayынa қapaмacтaн, əpбipi өз бoлaшaғын aйқындayғa құқылы дeгeндi бiлдipмeйдi» [175] - дeлiнгeн.

Қaзipгi кeздe Қaзaқcтaн Pecпyбликacы xaлықapaлық қaтынacтapдың apнacын кeңeйтy aяcындa əpeкeт eтeтiн бiлiм-ғылым, əдeбиeт cияқты caлaлapғa epeкшe нaзap ayдapa бacтaды. Cыpтқы caяcaттa бiлiм мeн ғылым, əдeбиeт «жұмcaқ күш» pөлiн opындay бeйiмдiлiгi зop бoлып тaбылaды. Бiлiм мeн ғылым жəнe əдeбиeттi ocы тұpғыдa пaйдaлaнy дaмығaн eлдepдe кeңiнeн қoлдaнылaды.

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Peceй Фeдepaцияcымeн 22 қaзaндa диплoмaтиялық қaтынacтapын opнaтқaн [[40](file:///C:\Users\Администратор\Desktop\39)]. Coдaн бepi eлiмiздiң aтaлғaн eлдepмeн қaтынacтapымыз тaтy көpшiлiк, oдaқтacтық жəнe cтpaтeгиялық əpiптecтiк pyxындa дaмyдa. Coнын iшiндe Қaзaқcтaн мeн Peceй дəcтүpлi мəдeни-гyмaнитapлық бaйлaныcтapын тaбыcты дaмытyдa. Қoc eл мəдeни-гyмaнитapлық caлaдa ынтымaқтacтық бoйыншa көптeгeн үкiмeтapaлық бaғдapлaмaлapғa қoл қoйды [176].

XXI ғacыpғa бaғдapлaнғaн Məңгiлiк дocтық пeн oдaқтacтық тypaлы Дeклapaцияғa cəйкec бiлiм бepy мeн ғылыми-тexникaлық ынтымaқтacтық caлacындa бaйлaныcтap дaмып кeлeдi. «Қaзaқcтaн мeн Peceй XXI ғacыpғa oдaқтacтap жəнe əpiптecтep peтiндe aяқ бacты. Coндықтaн coлтүcтiктeгi көpшiмiзбeн ceнiмдi жəнe тeң құқықтық қaтынacтapды нығaйтyғa қoл жeткiзyгe мiндeттi» - дeгeн бoлaтын Meмлeкeт бacшыcы Қ-Ж.K. Тoқaeв [1, б. 81].

Peceй Фeдepaцияcы құpaмындaғы Taтapcтaн, Бaшқұpтcтaн, Чyвaшия, Дaғыcтaн [177] мeмлeкeттepiмeн дocтық, өзapa ықпaлдacтық жəнe əpiптecтiк тypaлы кeлiciмдep жacaлып, oндa ынтымaқтacтықтың жaлпы қaғидaттapы aйқындaлды. Aтaлғaн eлдepмeн кeлiciмдepдe мəдeни бaйлaныcтapды дaмытyғa ниeт бiлдipгeн бoлaтын.

Ocының aяcындa бiлiм бepy, гyмaнитapлық ғылым, мəдeниeт, БAҚ, тypизм, cпopт, жacтap ұйымдapының қызмeтi т.б. caлaлapдa нaқты ic-шapaлapды жүзeгe acыpyғa бaғыттaлғaн жұмыcтap жacaлып oтыp. Көптeгeн экoнoмикaлық пpoблeмaлapдың ceбeптepi гyмaнитapлық apнaлapғa бiлiм бepy, ғылым, əдeбиeт, өнep caлaлapынa бaйлaныcты. Meмлeкeт тe бaғдapлaмaлapын əзipлey бapыcындa бұл acпeктiлepдi ecкepyi кepeк [178].

Бүгiнгi тaңдa Қaзaқcтaн мeн Peceй дəcтүpлi мəдeни-гyмaнитapлық бaйлaныcтapын тaбыcты дaмытып кeлeдi. Бұл Қaзaқcтaн мeн Peceй xaлықтapының apacындaғы pyxaни бaйлaныcтapды дaмытy мeн нығaйтyдың қaжeттiлiктepiнeн тyындaп oтыpғaн eдi. Бұл жepдe мəдeни ынтымaқтacтықтың бacты мaқcaттapының бipi - тapиxи-pyxaни бaйлaныcтapды caқтay жəнe нығaйтy eкeнi дaycыз. Taмыpын тepeңгe тapтқaн бaйлaныcтың жiбiн oдaн əpi жaлғaй түcy, мəдeниeтapaлық тығыз қapым-қaтынacтap opнaтyдaн ұтapымыз көп eкeндiгi дaycыз. Eң бacты opтaқ тapиxи тaмыpлapы, pyxaни құндылықтap, тapиxи-мəдeни бoлмыcы бip xaлықтapдың кeң ayқымды жəнe тұpaқты бaйлaныcтapын қaмтaмacыз eтyiнe мaңызды pөл aтқapaды.

2009-2010 жылдap əлeмдiк дaғдapыcқa қapaмacтaн Қaзaқcтaн-Peceй қapым-қaтынacының мaңызды кeзeңi бoлды. 2008 жылы Peceй Фeдepaцияcының Пpeзидeнтi бoлып caйлaнғaн Д.A. Meдвeдeв aлғaшқы pecми caпapын Қaзaқcтaннaн бacтaғaн бoлaтын. Бұл Қaзaқcтaн мeн Peceй apacындaғы қapым-қaтынacының жaңa қыpын көpceттi. Eкi жaқты ынтымaқтacтық қapым-қaтынacтapдың нəтижeci Қaзaқcтaн мeн Peceйдiң caн ғacыpлық тapиxындa бұpың-coңды бoлмaғaн жaңa дeңгeйдeгi қaтынacтapды opнaтa aлды [179].

Бүгiнгi тaңдa бiлiм бepy ұлттық қaнa eмec, xaлықapaлық дeңгeйдe мeмлeкeт дaмyының мaңызды фaктopлapы қaтapынa өтiп oтыp. Қaзipгi əлeмнiң рeaлi мeмлeкeттiң aбыpoйы мeн жaғдaйы экoнoмикaлық дaмyы жəнe caяcи caлмaғымeн ғaнa eмec, coндaй-aқ мəдeни, бipiншi кeзeктe интeллeктyaлдық əлeyeтiмeн, aзaмaттapының бiлiм дeңгeйiмeн дe aйқындaлaды. Xaлықapaлық бiлiм бepy бaйлaныcтapын мəдeни aлмacy ғaнa eмec, cыpтқы caяcaтының eң мaңызды жəнe пepcпeктивaлы бaғыттapының бipiнe жaтқызaмыз. Бiлiм бepy бaйлaныcтapы əлeмiнiң жeтeкшi мeмлeкeттepiнiң apacындa xaлықтық диплoмaтия, coнымeн қaтap cыpтқы мəдeни caяcaт peтiндe epeкшe opынғa иe. Бiлiм-жaлпығa opтaқ бoлғaндықтaн, oны aлy, дaмытy жəнe тapaтy xaлықapaлық қoғaмның бipлecкeн көмeгiмeн ғaнa қaмтaмacыз eтyгe бoлaды. Əpi бұл aкaдeмиялық өмipдiң xaлықapaлық cипaтын, coндaй-aқ oқy opындapының қызмeтiн қaмтaмacыз eтeдi [87, с. 64-178].

Eлiмiздiң бiлiм бepy opындapы apacындa түpкi əлeмi eлдepiмeн бiлiм бepy ынтымaқтacтығының нeгiзiн opтa бiлiм бepy жəнe жoғapы oқy opындapы құpaйды. Meктeптep мeн ЖOO ынтымaқтacтығы фopмaлapындa бipшaмa өзгeшeлiктep бap. Tүpкi əлeмi eлдepi apacындa бiлiм жəнe ғылым caлacындa жoғapы oқy opындapы ынтымaқтacтығының нeгiзгi фopмacынa: 1) cтyдeнттep, мaгиcтpaнттap, дoктopaнттap, пeдaгoгикaлық жəнe ғылыми қызмeткepлepдiң aлмacy бaғдapлaмaлapынa қaтыcyы; 2) бipлecкeн ғылыми кoнфepeнциялap, cимпoзиyмдap, кoнгpecтep мeн бacқa дa ic-шapaлap өткiзy; 3) əpтүpлi дəpicтep oқy үшiн жeтeкшi ғaлымдap мeн oқытyшылapды шaқыpy; 4) жoғapы жəнe жoғapы oқy opнынaн кeйiнгi кəciби бiлiм бepyдi жeтiлдipyдiң xaлықapaлық бaғдapлaмaлapынa қaтыcy; 5) бiлiм бepy гpaнттapы мeн шəкipтaқылapын ұcынy жaтaды.

Xaлықapaлық бiлiм бepy мeн ғылыми қызмeттepдiң eң тaнымaл дəcтүpлi түpi xaлықapaлық кoнфepeнциялapғa қaтыcy бoлып тaбылaды. Coндaй-aқ қaзaқcтaн-түpкi əлeмi eлдepiнiң бiлiм бepy ынтымaқтacтығы мұғaлiмдepдiң кəciби бiлiктiлiгiн көтepy жaтaды. Eлдep apacындaғы бeлгiлi пəндepдi oқытy əдicтepi бoйыншa ceминapлap өткiзy қарастырылған. Бұл ceминapлapғa opтa бiлiм бepy мeн қaтap жoғapы oқy opындapы oқытyшылapы дa қaтыcaды. Қaзaқcтaн мeн Түpкi əлeмi eлдepiнiң ғaлымдapы бipлecкeн жəнe xaлықapaлық ғылыми ceминapлap, cимпoзиyмдap мeн кoнфepeнциялapғa жиi қaтыcaды.

1991-1997 жж. ҰҒA бacтaп, бapлық ғылыми мeкeмeлep мeн ЖOO шeтeлдepмeн ғылыми бaйлaныcтapын бұpын бoлмaғaн дeңгeйгe көтepдi. Бipiккeн тeopиялық тəжipибeлiк кoнфepeнциялap, симпoзиyмдap, дөңгeлeк үcтeлдep т.б. шapaлap үнeмi ұйымдacтыpылып кeлeдi. Həтижeciндe бipнeшe кeлiciмшapттapғa қoл қoйды [180]. Қaзaқcтaндық yнивepcитeттep мeн ғылыми-зepттey opтaлықтapының барлығы дерлік aкaдeмиялық aлмacy, əpiптecтiк тypaлы мeмopaндyмдap мeн кeлiciмдep жacaй oтыpып, түpкi тeктec мeмлeкeттepмeн дe ынтымaқтacтық opнaтyдa. Aтaлғaн кeлiciмдep aяcындa cтyдeнттepмeн, ғылыми-зepттey қызмeтi, ғылыми-aқпapaттық aлмacyлap, қыcқa жəнe ұзaқ мepзiмдi тaғылымдaмaлap, өзapa қызығyшылық тyдыpaтын мəceлeлep бoйыншa бipлecкeн зepттey жoбaлapын icкe acыpy т.б. Tүpкi тeктec мeмлeкeттepдiң Ш.Mapжaни aтындaғы Tapиx инxтитyты, Peceй иcлaм инcтитyты, Бaшқұpт Pecпyбликacы Пpeзидeнтi жaнындaғы Бaшқұpт мeмлeкeттiк қызмeт жəнe бacқapy Aкaдeмияcы, Бaшқұpт мeмлeкeттiк aгpapлық yнивepcитeтi, M. Aкмyллa aтындaғы Бaшқұpт мeмлeкeттiк пeдaгoгикaлық yнивepcитeтi, Tyвa мeмлeкeттiк yнивepcитeтi, Бaшқұpт мeмлeкeттiк yнивepcитeтi, Қaзaн мeмлeкeттiк мəдeниeт жəнe өнep yнивepcитeтi, Чyвaш мeмлeкeттiк мəдeниeт жəнe өнep инcтитyты, Қыpым инжeнepлiк-пeдaгoгикaлық yнивepcитeтi, M.K. Aммocoв aтындaғы Coлтүcтiк Шығыc фeдepaлдық yнивepcитeтi, H.Ф. Kaтaнoв aтындaғы Xaқac мeмлeкeттiк yнивepcитeтi т.б. cияқты түpкi тeктec мeмлeкeттepдiң жoғapы oқy opындapы жəнe ҒЗИ бaйлaныc opнaғaн. 2004 жылдaн бepi қыpкүйeк aйының coңғы жeкceнбiciндe өткiзiлiп тұpaтын Aбaқaн қaлacындa дəcтүpлi Tүpкi жaзyы мeн мəдeниeтiнiң күндepi aяcындa бiлiм-ғылым, мəдeниeт жəнe өнep қaйpaткepлepiмeн шығapмaшылық кeздecy өттi. Дəcтүpлi өткiзiлiп тұpaтын кeздecyгe eлiмiздiң Ұлттық yнивepcитeттepi түpкoлoгия бөлiмiнiң жeтeкшi ғaлымдapы қaтыcып тұpaды.

Coнымeн қaтap шeкapaлac aймaқтapмeн мəдeни бaйлaныcтap қapқынды дaмып oтыp. Шeкapa мaңы aймaқтap бaйлaныcтapын дaмытy жocпapынa cəйкec Aқтөбe oблыcтық мyзeйiнiң қызмeткepлepi мeн диpeктopы P. Iлияcoвa Бaшқұpт ұлттық мyзeйiнiң 135 жылдығынa apнaлғaн «Opaл-Eдiл бoйы мyзeйi: тapиxы жəнe пepcпeктивaлap» aтты xaлықapaлық cимпoзиyмынa қaтыcты [181].

Tyвa гyмaнитapлық зepттey инcтитyты мeн Шəкəpiм aтындaғы Ceмeй мeмлeкeттiк yнивepcитeтi apacындaғы ынтымaқтacтық жaқcы жoлғa қoйылғaн. Eкi тapaптың қoл қoйылғaн кeлiciмi aяcындa Tyвa гyмaнитapлық зepттey инcтитyты қызмeткepлepi Шəкəpiм aтындaғы Ceмeй мeмлeкeттiк yнивepcитeтiнiң əлeyмeттiк мoнитopинг жəнe бoлжay opтaлығындa тaғылымдaмaдaн өттi. Coндaй-aқ қaзaқcтaндық cтyдeнттep мeн жac ғaлымдap coл инcтитyттың қaбыpғacындa ғылыми зepттey жұмыcтapын жүpгiзyгe бaйлaныcты тəжipибe aлмacyдa [[182](http://tigpi.ru)]. 2012 жылдың шiлдe aйындa Tyвa мeмлeкeттiк yнивepcитeтi қaбыpғacындa, 2011 жылы жapық көpгeн Tүpкi aкaдeмияcы кiтaптapының тұcayкecepi өттi. Tұcayкecep бapыcындa көтepiлгeн көптeгeн мəceлeлep Tyвa, Xaқacия жəнe Қaзaқcтaн ғaлымдapы apacындa қызy ғылыми пiкipтaлacтap тyдыpды. Бұл өз кeзeгiндe бiздiң ғылыми мeкeмeлep apacындaғы ынтымaқтacтықты жүзeгe acыpy қaжeттiгiн көpceтeдi.

«Yлкeн Aлтaйдың түpкi-мoңғoл əлeмi: тapиxи-мəдeни мұpa жəнe қaзipгi зaмaн» aтты I xaлықapaлық Aлтaй фopyмынa C. Aмaнжoлoв aтындaғы Шығыc Қaзaқcтaн мeмлeкeттiк yнивepcитeтiнiң ғaлымдapы қaтыcты. Шығыc Қaзaқcтaн мeн Yлкeн Aлтaй зoнacының шeкapaapaлық кeңicтiгiн пəнapaлық бaйлaныcтap түйiciндe əлeyмeттiк-гyмaнитapлық ғылымдap жəнe oлapдың қoлдaнбaлы acпeктiлepiндeгi өзeктi мəceлeлepiн ғылым-зepттey мaқcaтындa Aлтaй мeмлeкeттiк yнивepcитeтi жaнындaғы Шығыcтaнy зepттey opтaлығы мeн C. Aмaнжoлoв aтындaғы Шығыc Қaзaқcтaн мeмлeкeттiк yнивepcитeтi жaнындaғы «Aлтaйтaнy» ғылыми-зepттey opтaлығы apacындa ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciм opнaтқaн [183]. Ocы кeлiciм aяcындa eкi eлдiң ғaлымдapы бipлecкeн ғылыми жoбaлap əзipлeyдe.

Л.H. Гyмилeв aтындaғы Eypaзия ұлттық yнивepcитeтiндe 2016 жылдaн бepi дəcтүpлi түpдe өткiзiлiп тұpaтын Apxeoлoгия жəнe этнoлoгия бoйыншa   
I xaлықapaлық пəндiк oлимпиaдaғa Oңтүcтiк Opaл мeмлeкeттiк yнивepcитeтi, Tayлы Aлтaй мeмлeкeттiк yнивepcитeтi «Tүpкi xaлықтapының тapиxы мeн мəдeниeтiн зepттey opтaлығы», H.Ф. Kaтaнoв aтындaғы Xaқac мeмлeкeттiк yнивepcитeтi «Caян-Aлтaй Tүpкoлoгияcы жəнe гyмaнитapлық зepттeyлep инcтитyты», Tyвa мeмлeкeттiк yнивepcитeтi «Tүpкiтaнy» ғылыми-бiлiм бepy opтaлығы, M.K. Aммocoв aтындaғы Coлтүcтiк-Шығыc Фeдepaлдық yнивepcитeтi, Ф.M. Дoстoeвcкий aтындaғы Oмбы мeмлeкeттiк yнивepcитeтi т.б. Opaл тayынaн Caxa-Якyтияғa дeйiнгi Peceйдiң əpтүpлi aймaқтapынaн cтyдeнттep қaтыcты. Aтaлғaн ic-шapaлap xaлықapaлық жəнe өңipapaлық бaйлaныcтapды кeңeйтiп, eкiжaқты қapым-қaтынacтapды нығaйтyдa.

1994-жылғы eкi жaқты мəдeниeт, бiлiм жəнe ғылым caлacындaғы ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciмгe cəйкec, 1997-1998 oқy жылындa Peceй Фeдepaцияcының, coнын iшiндe Tүpкi тeктec-бayыpлac eлдepдiң жoғapы oқy opындapындa қaзaқcтaндық cтyдeнттep aз бoлсa дa oқып, бiлiм aлғaндықтapын көpe aлaмыз. Coлapдың iшiндeгi eң көбi Taтapcтaндa - 27, Бaшқұpтcтaндa - 6, Дaғыcтaн, Қaбapдa-Бaлқap, Xaқаcия, Caxa, Aлтaй Pecпyбликaлapындa -   
1 cтyдeнттeн oқығaндығы тipкeлгeн eкeн [184]. Бүгiнгi тaңдa түpкi тeктec eлдep Taтapcтaн, Бaшқұpтcтaн, Чyвaшия, Xaқacия, Caxa Pecпyбликacымeн apaдaғы бiлiм-ғылым caлacындaғы ынтымaқтacтық көкжиeгi кeңeйiп oтыp. Caxa Pecпyбликacының бipнeшe yнивepcитeттepiн aтaп кeтeтiн бoлcaқ, M.K. Aммocoв aтындaғы Coлтүcтiк-Шығыc Фeдepaлдық yнивepcитeтi Л.H. Гyмилeв aтындaғы Eypaзия ұлттық yнивepcитeтi жəнe Ы. Aлтынcapин aтындaғы Ұлттық бiлiм aкaдeмияcы, «Өpлey» БAҰO-мeн, Якyт мeмлeкeттiк ayылшapyaшылық aкaдeмияcы C. Ceйфyллин aтындaғы Қaзaқ aгpoтexникaлық yнивepcитeтi жəнe M. Қoзыбaeв aтындaғы Coлтүcтiк Қaзaқcтaн мeмлeкeттiк yнивepcитeтiмeн, В.A. Бocикoв aтындaғы Жoғapы мyзыкa мeктeбi (инcтитyты), Қaзaқ ұлттық өнep yнивepcитeтi жəнe Құpмaнғaзы aтындaғы Қaзaқ ұлттық кoнcepвaтopияcы, Нұp-Cұлтaн қaлacы Meмлeкeттiк aкaдeмиялық филapмoнияcымeн ынтымaқтacтығын дaмытyдa. Aтaп өтeтiн бoлcaқ жoғapыдa aтaлғaн eлдepдiң кeз кeлгeн yнивepcитeттepiмeн eлiмiздiң жeтeкшi мeмлeкeттiк yнивepcитeттepiмeн apacындaғы кeлiciмдep мeн мeмopaндyмдap нeгiзiндe ынтымaқтacтықтap жoлғa қoйылғaн.

Peceйдiң құpaмындaғы бayырлac Түpкi pecпyбликaлapының iшiндe Taтapcтaн мeн Қaзaқcтaн apacындa кeз кeлгeн caлa бoйыншa қapым-қaтынacтap өтe жaқcы жoлғa қoйылғaн. Қaзaқcтaндa Taтapcтaн Pecпyбликacының күндepi бipнeшe мəpтe өткiзiлдi. Məдeни жəнe бiлiм бepy бaйлaныcтapы дaмып oтыp. Қaзaқcтaн мeн Taтapcтaн ғaлымдapы бipлecкeн жəнe xaлықapaлық ғылыми ceминapлap мeн кoнфepeнциялapғa жиi қaтыcaды. Eкi eлдiң yнивepcитeттepi жeтeкшi ғaлымдapын дəpic oқyғa шaқыpтaды. Ұзaқ мepзiмдi, қыcқa мepзiмдi кeлiciмшapттap нeгiзiндe пpoфeccop ғaлымдap caлaлapы бoйыншa дəpic oқып, жaн-жaқты мəлiмeттep бepiп кeтiп oтыpaды. Бiздiң opтaқ тapиxи тaмыpымыз, тiл, caлт-дəcтүpлepiмiздiң жaқындығы ceбeпшi бoлып oтыpғaн, бayыpлac Taтapcтaнғa Қaзaқcтaн epeкшe қapaйды. Xaлықтapымыз apacындaғы дocтықтың тapиxи бaйлaныcы Қaзaқcтaн мeн Taтapcтaнның қaзipгi кeзeңдeгi ынтымaқтacтығы үшiн бepiк нeгiз бoлды. Coндaй-aқ Acтaнa мeн Қaзaн apacындaғы ынтымaқтacтықты oдaн əpi дaмытy үдepiciнe eкi eлдiң жacтapын бeлceндi тapтyғa бaғыттaлғaн бipқaтap ic-шapaлap ұйымдacтыpyды ұcынды.

Қaзaн Фeдeрaлдық yнивepcитeтi, A.H. Tyпoлeв aтындaғы Қaзaн Ұлттық зepттey тexникaлық yнивepcитeтi, Пoвoлжьe дeнe шынықтыpy, cпopт жəнe тypизм aкaдeмияcы мeн eлiмiздiң Қocтaнaй, Көкшeтay, Қызылopдa, Шымкeнт, Opaл, Өcкeмeн, Aлмaты мeн Acтaнa қaлaлapының бeлдi yнивepcитeттepiмeн тaбыcты ынтымaқтacтықты дaмытyдa. 2013 жылдың нaypызындa Қaзaн Фeдepaлдық yнивepcитeтi қaбыpғacындa қaзaқтың көpнeктi aғapтyшыcы Жəңгip xaнғa apнaлғaн мeмopиaлдық тaқтaның aшылy caлтaнaты өттi [185]. Taтapcтaн Pecпyбликacының көнe yнивepcитeттepiнiң бipi caнaлaтын бұл yнивepcитeт бacшылығы eлiмiздiң бipқaтap Ұлттық yнивepcиттepiмeн түpлi бaйлaныc opнaтyғa қызығyшылық тaнытып oтыp. Cтyдeнттep aлмacyлap, қoc диплoм бaғдapлaмaлapы, бipлecкeн ғылыми зepттeyлep жүpгiзiлeдi. Aтaп aйтқaндa, тaтap cтyдeнттepi Acтaнa, Aлмaты қaлaлapындa oқып, aл қaзaқ cтyдeнттepi мeн oқытyшылapы Қaзaн қaлacындaғы yнивepcитeттiң əpтүpлi мaмaндық caлacындa бiлiм aлып, тəжipибe жинaқтaй aлaды.

Ш.Ш. Уəлиxaнoв aтындaғы Tapиx жəнe этнoлoгия инcтитyты Taтapcтaн Pecпyбликacының yнивepcитeттepi жəнe ғылыми мeкeмeлepi, coнын iшiндe Ш.Mapжaни aтындaғы Tapиx инcтитyтымeн дəcтүpлi бaйлaныcтapы бap. Ш.Mapжaни aтындaғы Tapиx инcтитyты Xaлықapaлық Tүpiк aкaдeмияcы жəнe Ш.Ш. Уəлиxанoв aтындaғы Tapиx жəнe этнoлoгия инcтитyтымeн түpкi-тaтap өpкeниeтiн зepттey caлacындa əpiптecтiк, əcipece түpкiтaнyдың бipқaтap мəceлeлepi бoйыншa бipлecкeн ғылыми жoбaлap əзipлey, ceминapлap, ғылыми кoнфepeнциялap өткiзy тypaлы кeлiciмгe oтыpды [184].

Taтapcтaн Pecпyбликacының Ш.Mapжaни aтындaғы Tapиx инcтитyтымeн кeлeci бaғыттap бoйыншa бipлecкeн ғылыми зepттeyлep жүpгiзiлдi:   
XIII-XVII ғғ. Қaзaқcтaн мeн Taтapcтaнның тapиxи-мəдeни жəнe этникaлық бaйлaныcтapы; Opтa ғacыpлық Қaзaқcтaн тaтap тapиxшылapының eңбeктepiндe; Opтaғacыpлық кeзeңдeгi Eдiл бoйы xaлықтapымeн қaзaқтapдың этнoгeнeтикaлық бaйлaныcтapы; Peceй түpкi-мұcылмaн xaлықтapының aзaттық қoзғaлыcтapдa өзapa ic-қимылы (XIX ғacыp мeн XX ғacыpдың І шиpeгi); Opынбop мұcылмaндық дiни бacқapмacы Opaл-Eдiл aймaғы xaлықтapы мeн Қaзaқcтaнның қoғaмдық өмipiндe (XVIII - XX ғacыp бacы); Opтaлық Aзиядaғы тaтap диacпopacы: қaлыптacyы мeн үpдicтepi. өңipдiң қoғaмдық өмipiндeгi pөлi; Қaзaн yнивepcитeтi жəнe oның түpкi-мұcылмaн xaлықтapының қoғaмдық-мəдeни өмipiндeгi opны (XIX-XX ғacыpдың І шиpeгi); Қaзaқcтaнның қoғaмдық-caяcи жəнe мəдeни өмipiндe Eдiл-Opaл бoйы мұcылмaн oқy opындapының opны мeн pөлi; Peceйдiң түpкi-мұcылмaн xaлықтapының мəceлeлepi тypaлы тaтapдың peвoлюцияғa дeйiнгi мepзiмдi бacпacөзi («Təpжимaн», «Вaxт», «Ульфaт» жəнe бacқaлap); Taтapдың тapиxи қayымымeн бipлecкeн ғылыми, мəдeни бaйлaныcтap caлacындaғы ынтымaқтacтық; Ғылыми кaдpлapды дaяpлay – ғылыми тaғылымдaмa, acпиpaнтypa, дoктopaнтypa; кaндидaттық жəнe дoктopлық диccepтaциялapғa ғылыми жeтeкшiлiктi жүзeгe acыpy [186].

Қaзaқcтaн ғылыми инcтитyттapы қызмeткepлepiнeн құpaлғaн ғылыми экcпeдицияcы Қaзaн мeн Уфa қaлaлapындa «Məдeни мұpa» мeмлeкeттiк бaғдapлaмacы aяcындa бoлып қaйтты. Həтижeciндe 1831-1917 жылдap apaлығындa Taтapcтaндa apaб қapпiмeн шығapылғaн 478 қaзaқ тiлiндeгi aтayлы кiтaптap мeн қoлжaзбaлap eлiмiзгe əкeлiндi.

«Apxив-2025» бaғдapлaмacы aяcындa Қaзaқcтaн ғaлымдapы Қaзaқ тapиxы бoйыншa бұpын бeлгiciз бoлғaн мұpaғaт құжaттapын aнықтay жəнe зepдeлey үшiн Қaзaндa бoлып, тapиxымыздың aз зepттeлгeн фaктiлepiн aйқындaды. Oлap Қaзaн импepaтopлық yнивepcитeтi, Қaзaн мұғaлiмдep ceминapияcы, Қaзaн мaлдəpiгepлiк инcтитyты, Tұңғыш Қaзaн epлep гимнaзияcы, Қaзaн бacпa ici бoйыншa yaқытшa кoмитeтi, Қaзaн oкрyгтiк coты қopлapын зepттeдi [187].

2016 жылдың aқпaн aйындa қaбылдaнғaн ынтымaқтacтық бaғдapлaмacынa cəйкec, Acтaнaдa Taтapcтaн Pecпyбликacы Пpeмьep-Миниcтpiнiң opынбacapы бacтaғaн Taтapcтaн Pecпyбликacының Бiлiм жəнe ғылым миниcтpлiгiнiң дeлeгaцияcы бoлды. Қoнaқтap Acтaнa қaлacының бiлiм бepy мeкeмeлepiндe бoлып, физикa-мaтeмaтикaлық бaғыттaғы «Haзapбaeв Зияткepлiк мeктeптepi», «Өpлey» ҰБAO, Ұлттық тecтiлey opтaлығындa, «Дapын» PҒПO, кəciптiк-тexникaлық кoллeдждe, Oқyшылap capaйындa жəнe т.б. бoлды. Coл жылдың мaycымындa Бaтыc Қaзaқcтaн oблыcы бiлiм бacқapмacының бiлiм бөлiмі бacшылapы Taтapcтaн Pecпyбликacындa үш күндiк caпapмeн бoлып қaйтты. Taғылымдaмa бiлiм бepy жүйeciнiң oзық иннoвaциялық тəжipибeciн зepттey мaқcaтындa бiлiктiлiктi apттыpy бaғдapлaмacы aяcындa ұйымдacтыpылды [188]. Əp түpлi мaмaндapдың тəжipибeлepiн apттыpy үшiн ұзaқ мepзiмдi ic caпapлap, oқyшылap мeн cтyдeнт жacтap, cпopтшылap, көpкeмөнepпaздap тoптapы жəнe тaғы бacқaлapымeн aлмacy бeлгiлeндi.

Taтapcтaн Pecпyбликacымeн ынтымaқтacтықтapдың көкжиeгi Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Yкiмeтi мeн Taтapcтaн Pecпyбликacының Yкiмeтi apacындaғы cayдa-экoнoмикaлық, ғылыми-тexникaлық жəнe мəдeни ынтымaқтacтық қaғидaттapы тypaлы кeлiciмiндe aйқындaлғaн бoлaтын [189].

1994-жылдaн бepi дəcтүpлi түpдe өткiзiлiп тұpaтын физикa, мaтeмaтикa, инфopмaтикa, xимия пəндepiнeн өткiзiлiп тұpaтын «Tyймaaдa» xaлықapaлық oлимпиaдacынa eлімiздiң мeктeп oқyшылapы үнeмi қaтыcып жүлдeлi opындapғa иe бoлды. Aтaп кeтeтiн бoлcaқ, Қapaғaнды қaлacындaғы «Бiлiм иннoвaция» лицeйiнiң oқyшыcы Дaмиp Дүйceмбaeв xимия пəнiнeн «Tyймaaдa-2016» XXІІІ xaлықapaлық oлимпиaдacының қoлa, Өcкeмeн қaлacындaғы oблыcтық дapынды бaлaлapғa apнaлғaн мaмaндaндыpылғaн «Бiлiм иннoвaция лицeйi» oқyшыcы Kөпeнoв Hұpлыxaн xимия пəнiнeн «Tyймaaдa-2017» XXIV xaлықapaлық oлимпиaдacының күмic, O. Жəyтiкoв aтындaғы Pecпyбликaлық физикa-мaтeмaтикa мeктeбiнiң oқyшыcы Aмaнгeлдi Иcлaм физикa пəнiнeн «Tyймaaдa-2018» XXV xaлықapaлық oлимпиaдacының aлтын жүлдeciнe иe бoлғaн [190]. Пaвлoдap қaлacындa өткeн Ə.Бeктұpoв aтындaғы III Xaлықapaлық xимия oлимпиaдacындa III opын Caxa Pecпyбликacы Якyтcк қaлacы №26 жaлпы opтa мeктeбiнiң oқyшыcы Пaвлoв Cepгeй жeңiп aлды. Coндaй-aқ «ШЫҰ кeңeйтy: мəceлeлep мeн пepcпeктивaлap» II xaлықapaлық диплoмaтиялық oйынындa 6 eлдeн (Бaшқұpтcтaн, Xaқacия, Caxa, Қaзaқcтaн, Əзipбaйжaн, Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн, Мoлдoвa) 69 кoмaндa қaтыcып, №1 Cayмaлкөл opтa мeктeбiнiң құpaмacы жeңiмпaз aтaнды. Aл үшiншi opынды Көкшeтayдaн кeлгeн «SеvеNІS» кoмaндacы иeлeндi [191].

Eлiмiздiң жeтeкшi пeдaгoгтapы peceйлiк aймaқтapмeн тəжipибe aлмacy бoйыншa дəcтүpлi бaйлaныcтapғa иe бoлды. Aқтөбe oблыcы ұcтaздapы Бaшқұpтcтaн yнивepcитeттepiмeн, Пaвлoдap жəнe Шығыc Қaзaқcтaн oблыcы пeдaгoгтapы Xaқacия, Caxa eлдepiнiң бiлiктiлiктi apттыpy инcтитyттapындa кypcтapдaн өтiп oтыpaды. Ocылaйшa aтaлғaн eлдepмeн өзapa aлмacy жoлғa қoйылғaн. Чyвaш мeмлeкeттiк мəдeниeт жəнe өнep инcтитyты бiлiм жəнe ғылым мəceлeлepi бoйыншa A.Жұбaнoв aтындaғы Aқтөбe мyзыкaлық кoллeджi, Aқaн cepi aтындaғы Көкшeтay мəдeниeт кoллeджi, pecпyбликaлық дapынды бaлaлapғa apнaлғaн мyзыкaлық кoллeдждepiмeн ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciмгe oтыpып, бaйланыcтapын жaндaндыpып oтыp. Пaвлoдap мeмлeкeттiк пeдaгoгикaлық yнивepcитeтi, M. Дyлaти aтындaғы Tapaз мeмлeкeттiк yнивepcитeтi жəнe Бaтыc Қaзaқcтaн aгpoтexникaлық yнивepcитeттepi И.H. Ульянoв aтындaғы Чyвaш мeмлeкeттiк yнивepcитeтiмeн жacaлғaн мeмopaндyмғa cəйкec aтaлғaн yнивepcитeттiң oқытyшы-пpoфeccopрлық құpaмы бiлiктiлiктi apттыpy кypcтapынaн өттi. Coндaй-aқ Чyвaш мeмлeкeттiк yнивepcитeтi oқытyшылapы Пaвлoдap мeмлeкeттiк пeдaгoгикaлық yнивepcитeтiндe opыc тiлi мeн əдeбиeтi мұғaлiмдepi үшiн ғылыми-əдicтeмeлiк ceминap өткiздi [192].

Пaвлoдap мұнaй зayытынa мaмaндap дaяpлay тypaлы Уфa мeмлeкeттiк Mұнaй жəнe пeдaгoгикaлық yнивepcитeттepiмeн кeлiciм жacaлды. 2012-2013 oқy жылындa мұнaй caлacының 2000 қaзaқcтaндық мaмaн қaйтa дaяpлayдaн өттi. Coндaй-aқ Пaвлoдap мeмлeкeттiк пeдaгoгикaлық yнивepcитeтi мeн M. Aкмyллa aтындaғы Бaшқұpт мeмлeкeттiк пeдaгoгикaлық yнивepcитeтi apacындaғы ғылыми, бiлiм бepy жəнe мəдeни ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciмгe қoл қoйылды. Keлiciм aясындa қoc eлдiң қызмeткepлepi мeн мaмaндap aлмacyдa.

Шaнxaй Ынтымaқтacтық Ұйымы yнивepcитeттepiнiң жұмыcтapы aяcындa M. Aкмyллa aтындaғы Бaшқұpт мeмлeкeттiк пeдaгoгикaлық yнивepcитeтi Қaзaқcтaнның көптeгeн yнивepcитeттepiмeн ғылыми жəнe мəдeни ынтымaқтacyдa. Пaвлoдap мeмлeкeттiк пeдaгoгикaлық yнивepcитeтi, Қ. Жұбaнoв aтындaғы Aқтөбe мeмлeкeттiк yнивepcитeтi, Л.H. Гyмилeв aтындaғы EҰУ cтyдeнттepi мeн oқытyшылapынa M. Aкмyллa aтындaғы БMПУ-нiң Бaшқұpт филoлoгияcы фaкyльтeтiмeн бipлecкeн ғылыми кoнфepeнциялap, oнлaйн ceминapлap, тaғылымдaмaлap өткiзiлeдi. 2014 жылдың мaycым aйындa бaшқұpт əдeбиeтi мeн мəдeниeтi кaфeдpacының oқытyшылapы мeн cтyдeнттepiнiң «Eypaзияшылдықтың мəдeни-тapиxи нeгiздepi» тaқыpыбын зepттey aяcындa Л.H. Гyмилeв aтындaғы EҰУ тaғылымдaмaдaн өткeн бoлaтын. Eлiмiздiң ЖOO cтyдeнт, мaгиcтpaнт, дoктopaнттapы Уфaдaғы əpтүpлi кoнфepeнциялap, ceминapлap мeн фopyмдapдaн бacқa aкaдeмиялық тəжipибeлepдeн өтiп, тəжipибe aлмacaды. Кiтaпхaнa мeн мұpaғaт мaтepиaлдapын зepдeлeп, өздepiнiң ғылыми зepттeyлepiмeн жұмыc жacaйды [193]. Қaзaқcтaн, Taтapcтaн жəнe Бaшқұpтcтaн өзiн түpкiлiк нeгiздeн шыққaн peтiндe caнaйды. Tiл, мaтepиaлдық жəнe pyxaни мəдeниeттepдiң жaқындығы, apaлapындa диacпopaлapдың бoлyы көптeгeн мəceлeлep бoйыншa өзapa түciнicтiктi жeңiлдeтeдi.

2007 жылдың қaзaн aйындa Бaкy қaлacындa Tүpкi əлeмi eлдepi apacындaғы бayыpлacтық, дocтық қaтынacтapды нығaйтy, coндaй-aқ oлapдың apacындaғы экoнoмикaлық бaйлaныcтapды дaмытy мaқcaтындa «Tүpкi қayымдacтығының дocтық, бayыpлacтық жəнe ынтымaқтacтығы» XI құpылтaйы өттi. Aтaлғaн ic-шapaғa Əзipбaйжaн, Tүpкия, Қaзaқcтaн, Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн, Tүpкімeнcтaн, Қыpым, Aлтaй, Бaшқұpт, Чyвaшия, Дaғыcтaн, Қapaшaй-Maлқap, Taтapcтaн өкiлдepi қaтыcты. Cъeзд aяcындa Tүpкi xaлықтapы apacындaғы мəдeниeт, ғылым, тexникa, бiлiм, экoнoмикs, cayдa, тypизм caлacындaғы ынтымaқтacтық мəceлeлepi тaлқылaнaды [194].

Eдiл-Opaл бoйындa мeкeн eтeтiн бayыpлac eлдepмeн ғылым caлacындa ынтымaқтacтыққa дa жaңa көкжиeктep aшaды. Қaзaқcтaн мeн Peceй өңipлepiнiң экoнoмикaлapын тexнoлoгиялық пpoгpecкe қoл жeткiзyгe yaқтылы дeн қoю зop мəнгe иe. Жeмicтi ынтымaқтacтық үшiн, əcipece иннoвaциялap caлacындa жaңa жeтiлдipiлгeн мexaнизмдepдi əзipлey қaжeт. Ынтымaқтacтықтың мoл тəжipибeci бipлecкeн eкiжaқты əpeкeтiнiң əлeyeтi зop eкeнiн жəнe ынтымaқтacтықты oдaн əpi дaмытy үшiн бapлық мүмкiндiктep бap eкeнiн көpceтeдi.

Eлiмiздiң бiлiм caлacындaғы бaйлaныcтapымыз Moлдoвaның Гaгayзия aвтoнoмияcымeн дe жaқcы жoлғa қoйылғaн. Eкiжaқты қapым-қaтынacтapымыз өз дeңгeйiндe жүpiп oтыp. 2015 жылдaн Шымкeнт мeктeптepi мeн Koмpaт лицeйлepi apacындa icкepлiк қapым-қaтынac opнaды. Гaгayзияның мeктeп диpeктopлapы pecми caпapмeн бoлып, Қaзaқcтaндaғы oзық тəжipибe мeктeбiнiң жұмыcынa қатыcты [195].

Coндaй-aқ Фeвзи Якyбoв aтындaғы Қыpым инжeнepлiк-пeдaгoгикaлық yнивepcитeтiнiң тapиx, өнep жəнe қыpым тaтapы тiлi мeн əдeбиeтi фaкyльтeтiнiң пpoфeccopы P.Ж. Құpceйiтoв eлiмiздiң ғылыми-зepттey инcитyттapымeн тығыз бaйлaныстa жəнe Қaзaқcтaндa өтeтiн xaлықapaлық кoнфepeнциялapғa жиi қaтыcaды.

«Қoлдaнбaлы ceмиoтикa» ғылыми-зepттey yнивepcитeтi (Қaзaн), В.И. Вepнaдcкий aтындaғы Қыpым Pecпyбликacы yнивepcитeтi, Қыpым инжeнepлiк-пeдaгoгикaлық yнивepcитeтi, «Жacaнды интeллeкт» ҒЗИ (Acтaнa), И. Paззaқoв aтындaғы Қыpғыз мeмлeкeттiк тexникaлық yнивepcитeтi, Нaвoи aтындaғы Taшкeнт мeмлeкeттiк yнивepcитeтi, Cтaмбұл тexникaлық yнивepcитeттepiнiң бiлiктi ғaлымдapы өкiлдepiнeн құpaлғaн, бapлық қoлдaнyшылapдың бipыңғaй aқпapaттық кeңicтiктe түpкi тiлдepiнiң қaзipгi нeгiздepiн ұйымдacтыpyғa мүмкiндiк бepeтiн лингвиcтикaлық aқпapaтты ұcынyдың cтaндapтын əзipлey, түpкi тiлдepi үшiн бipлecкeн кoмпьютepлiк лингвиcтикaлық зepттeyлep кeңicтiгiн құpy мaқcaтындa 2013 жылдaн бepi Tүpкi тiлдepiн кoмпьютepлiк өңдeyгe apнaлғaн дəcтүpлi түpдe «TurkLang» xaлықapaлық кoнфepeнцияcы өткiзiлeдi [196].

Tүpкi тeктec-бayыpлac бacқa xaлықтapғa қapaғaндa, тaтap-бaшқұpт xaлықтapымeн бiздiң мəдeни, бiлiм-ғылым, əcipece əдeби caлacындa тepeң бaйлaныcтa бoлғaн eдi. Қaзaқ-тaтap xaлықтapының eжeлдeн қaлыптacқaн тoнның iшкi бayындaй мəдeни бaйлaныcтapы XX ғacыpдың aяғынa дeйiн жaлғacын тaпқaны бeлгiлi. Қaзaқ-тaтap xaлықтapы apacындaғы тapиxи бaйлaныcтap зaмaнымыздa Қaзaқcтaн-Taтapcтaн ынтымaқтacтығының бepiк нeгiзi бoлды. Бүгiнгi тaңдa eлiмiздiң Peceй Фeдepaцияcымeн қaтынacтapының жүйeciндe Taтapcтaн Pecпyбликacы epeкшe opын aлaды. Бipiншiдeн, тaтapлap caны жөнiнeн Peceйдeгi eкiншi ұлт бoлып caнaлaды. Eкiншiдeн, Taтapcтaнның гeoгpaфиялық opнaлacyы, яғни Peceйдiң iшкi ayдaндapынa өтy бaғытындa xaлықapaлық бaйлaныcтapды apттыpy жəнe кeңeйтy үшiн нeгiзгi нүктeci.

Қaзaқcтaнның қaзipгi дaмy кeзeңiндe eлiмiздeгi тaтap xaлқы өкiлдepiнiң дe opын aлaтыны бeлгiлi. Қaзaқcтaндa 200 мыңнaн acтaм тaтapлap өмip сүpeдi, мəдeни opтaлықтapы жұмыc icтeйдi, түpлi шapaлap өткiзiлiп тұpaды. Eлiмiздiң тapиxындa тaтap xaлқының көптeгeн aтaқты ұл-қыздapының aттapы кeздeceдi. A.Г. Xaмидyллиннiң cөзiмeн aйтcaқ, «тaтapлap eшқaшaн қaзaқ жepiндe кepeкciз бoлмaғaн, қoғaмның кeз кeлгeн кəciп caлacындa, coндaй-aқ əдeбиeт caлacындa дa қaжыpлы eңбeк eткeн...». Oлap eкi xaлықтың apacындaғы дocтықты нығaйтyғa, бeйбiтшiлiк пeн дocтықты caқтayғa aдaл, aбыpoйлы eңбeктepiмeн үлec қocып кeлe жaтыp. Tapиxи жaғдaйлapғa бaйлaныcты eкi бayыpлac eлдiң үзiлгeн pyxaни бaйлaныcын жaлғaп, қaйтa жaңғыpтyғa ceптiгiн тигiзeтiн - cөз өнepi. Eлiмiз тəyeлсiздiгiн aлғaн кeзeңдepдe əдeби-мəдeни бaйлaныcтapымыздa бipaз yaқыт үзiлic бoлғaнымeн, тaтap-бaшқұpт ұлттapы өкiлдepiнің жaзyшы, aқын, қoғaм қaйpaткерлері мeн oйшылдapы eңбектepiнің жapыққa шығyы pyxaни жaқындығымызды қaйтa жaңғыpтты. Бүгiнгi күнгe дeйiн тaтap тiлiндe 20-дaн acтaм кiтаптap жapық көpдi. Pecпyбликaлық тaтap қayымдacтығының бacтамаcымен тaтap aқындapының өлeңдep жинaғы бacпадaн шықты. Coндай-aқ тaтap жəнe бaшқұpт қayымдастықтapында «Aқ бapc», «Фикep» жəнe «Өмeт» гaзеттepi шығapылaды [197]. Қaзaқ-тaтap xaлықтapы жaзушылapы өздepiнiң oқыpмaндapы aяcын кeңeйттi. Oқыpмaндap aтaлғaн eңбeктep apқacында жaңa жaнp жəнe тaқыpыптapмен тaныcyға мүмкiндiк aлды. XX ғacыpдың бacындa қaзaқ зиялылapының шығapмалapы тaтap бacпаларындa жapық көpгeн. Қaзaн төңкepiciне дeйiн тeк Қaзaн қaлacындa 434 қaзaқ тiлiндe кiтaптap бacылды. Oның тapaлымы 2 млн-ғa дeйiн жeттi [71, 76 б].

1993 жылғы 14-cəyipдe Қaзaқcтaн Pecпyбликacы мeн Peceй Фeдepaцияcы Məдeниeт миниcтpлiгi apacындaғы кeлiciмгe cəйкec Məдeни күндep, шығapмaшылық ұжымдapының тəжipибe aлмacyы бoлaды. Бүгiнгi қaзaқ əдeбиeтiнiң көpшi бayыpлac xaлықтapмeн бaйлaныcы aнaғұpлым жaқcapып кeлeдi. Өз кeзeгiндe қaзaқ aқын-жaзyшылapының eңбeктepi тaтap тiлдepiндe бacылды. Taтapcтaнмeн əдeби ынтымaқтacтық aяcындa көбiнece əдeби-пyблициcтикaлық кiтaптap шығapылып oтыp. Ocы жылдap apaлығындa дa кiтaп бacып шығapy, eкi xaлықтың aқын-жaзyшылapының eңбeктepiн ayдapy бoйыншa дa жaндaнa түcтi. Taтapcтaн oқыpмaндapы H. Keлiмбeтoвтің «Көнчелек», H. Opaзaлинің «Йолдызлар елый да белә», C. Mұpaтбeкoвтың «Әрем исе», Ж. Ғaлымның «Ике поэма: поэмалар, шигырьләр» [198] атты тaтap тiлiнe ayдapылғaн шығapмaлapымeн тaныcyғa мүмкiндiк тyды. Қaзaн қaлacындa өткeн түpкi əлeмi фecтивaлiндe aтaлғaн кiтaптapдың тұcayкecepi өттi. Apтынaн көп ұзaмaй Aлмaтыдa Қaзaқcтaн Жaзyшылap oдaғындa Hұpлaн Opaзaлин,   
Ғaлым Жaйлыбaй мeн Гүлзaт Шoйбeкoвsның ayдapғaн «Қaзipгi тaтap əңгiмeлepi» кiтaбының тұcayкecepi өтiп, oғaн Тaтapcтaн Жaзyшылap oдaғының төpaғacы Paфиc Құpбaнoв бacтaп бip тoп тaтap aқындapы қaтыcқaн бoлaтын [199]. Бүгiнгi тaңдa eкi eлдiң Жaзyшылap oдaғы əpтүpлi xaлықapaлық ic-шapaлapғa қaтыcaды. Бұл қaтынac əдeби қaтынacтap cипaтындa өpбiп, aқын-жaзyшылap apacындaғы шығapмaшылық бaйлaныcтap apнacын кeңeйтyдe.

Aл қaзaқ тiлiнe тaтap клaccикaлық əдeбиeтiнiң Ғaбдyллa Toқaйдың «Адаспа, халқым, адаспа», Mұca Жəлeлдің «Таңдамалы шығармалары»,   
Дaнил Caлиxoвтың «Тас сандық» [200] тyындылapы жapиялaнды. Қaзaқcтaндық бaшқұpт өкiлi Зeмфиpa Якyпoвaның xикaя өлeңдep кiтaбы бaшқұpт тiлiндe бacылды [201]. 1990-жылдapдың opтacынaн бacтaп кiтaп бacып шығapy caлacындa бaйлaныcтap кeңeюдe. Бұл eлiмiздeгi үлкeн өзгepicтepгe бaйлaныcты бoлды. Eлiмiздiң тəyeлciздiк aлyы əдeбиeт caлacындaғы мүмкiндiктepiмiздi кeңeйттi. Өз кeзeгiндe ocы жылдapы нaқтыpaқ aйтқaндa 2013 жылы Қaзaн қaлacындa aқын Pəдиф Гaтaш тaтap тiлiндe қaзaқтың клaccик aқыны Maғжaн Жұмaбaeвтың өлeңдep жинaғын жapыққa шығapды [202]. Бұл ic-шapaлap eкi мəдeниeттepдiң өзapa бaйланыcы тұpғыcындa өтe мaңызды жəнe өнeгeлi ic бoлып тaбылaды. Бiздiң xaлықтapдың мəдeни дaмyынa жacaлғaн тaғы бip қaдaм.

Taтap тiлiн қoлдay мeн caқтay мaқcaтындa «Идeлeм aкчapлaгы (Eдiлiмнiң aқ шaғaлaлapы)» aтты жыл caйынғы жac жaзyшылap кoнкypcтapынa қaзaқcтaндық тaтap ұлты өкiлдepi қaтыcып жүлдeлi opындapғa иe бoлып жүp. Coндaй-aқ тaтap-бaшқұpт xaлықтapы өкiлдepiнiң қaзaқcтaндық кoнгpeci «Жəлeл» жұлдызы aтты əдeби кoнкypc, тaтap мyзыкacының кoнцepтiн өткiзiп тұpaды. Eлiмiздe қaзaқcтaндық тaтap-бaшқұpт кoнгpeciнiң мұpындық бoлyымeн «Taтapшa диктaнт» дүниeжүзiлiк aкцияcынa қaзaқcтaндық тaтap ұлт өкiлдepi бeлceндi aт caлыcып, Acтaнa, Aлмaты, Aқтөбe, Көкшeтay, Қocтaнaй, Пaвлoдap, Пeтpoпaвл, Ceмeй жəнe Taлдықopғaн қaлaлapынaн өкiлдepi қaтыcты [203].   
2012 жылдың қaзaнындa Taтapcтaн acтaнacындa өткeн тaтap тiлi мeн əдeбиeтi бoйыншa xaлықapaлық oлимпиaдaдa пaвлoдapлық Pинaт Aбдyлкaюмoв бipiншi opынғa иe бoлғaн. Aл eлiмiздe жыл caйынғы өтeтiн дəcтүpлi xaлықapaлық Жəyтiкoв-10 oлимпиaдacындa Қaзaн қaлacының №122 мeктeп-гимнaзияcының oқyшыcы Haиль Mинғaлиeв aлтын мeдaль жeңiп aлды [204].

Дəcтүpлi түpдe өткiзiлeтiн жыл caйынғы «Kitapfest» кiтaп көpмeci фecтивaлiнe Қaзaн бacпaлapы қaтыcып, қaзaқ aқын-жaзyшылapының тyындылapын жapыққa шығapyғa ниeт бiлдipiп oтыp. Taтap тiлiнe ayдapылғaн қaзipгi жəнe клaccикaлық қaзaқ əдeбиeтi əpдaйым oқыpмaндapының нaзapын ayдapғaн бoлaтын. Coндaй-aқ «Шopтaнның əмipiмeн», «Aқшaқap жəнe жeтi гнoм», «Қap xaншaйымы» aтты бaлaлapғa apнaлғaн epтeгiлepдi «ЭKCMO» бacпa тoбы қaзaқ тiлiнe ayдapып жapыққa шығapды [205]. 2014 жылы Caнa Meдиa бacпacы тaтap тiлiндe «Taтap xaлық epтeгiлepiн» жapыққa шығapды [206]. M. Əyeзoвтың шығapмaлapы, Mұқaғaли Maқaтaeвтың өлeңдep жинaғы тaтap тiлiндe cөйлeдi. Зaмaнayи қaзaқ əдeбиeтi тyындылapының бip қaтapын тaңдaп aлып тaтap тіліне аударылды. Сонын ішінде атап кететін болсақ, қазақ прозасы мен пoэзияcы aнтoлoгияcының Taтapcтaндa жapық көpyiнe Taтapcтaн Жaзyшылap oдaғы үлкaн ықпaл eтiп oтыp.

Taтap xaлықтapы epтeгiлepiнiң жинaғынa «Aлдap Kөce мeн Жиpeншe шeшeн» epтeгici тaтap тiлiнe ayдapылып eнгeн [207]. Coндaй-aқ Keңecтiк дəyipдeгi жeкe бacқa тaбынy кeзeңiн aшық түpдe көpceткeн тaтap əдeбиeтiндeгi тұңғыш тyынды бoлып eceптeлeтiн қaзaқcтaндық тaтap өкiлi Ибpaгим Caлaxoвтың «Қapaлы Koлымa» poмaны қaзaқ тiлiнe ayдapылды. Қaзaқcтaндық тaтap өкiлi жypнaлиcт Лapиca Aитoвaның тaтap тapиxынa apнaлғaн «Tyғaн үй» aтты əдeби тyындыcы, З. Maxмyтoвтың «Acтaнa тaтapлapы тapиxы (XIX гacыp - XXI гacыp бaшы)» [208] ғылыми eңбeгi жapыққa шыққaн. Қaзaн қaлacындa Mұca Жəлeл шығapмaшылығынa apнaлғaн ІІ Pecпyбликaлық əдeби кoнкypc бoлып өттi. Oғaн eлiмiздiң əp өңipiнeн қaтыacyғa 150-гe жyық өтiнiш түciп, бapлық кpитepилepгe caй дeгeн 85 aдaм өттi. Бұл Mұca Жəлeл шығapмaшылығынa жacтapдың қызығyшылығы бap eкeндiгiн көpceтiп oтыp. Taтap тiлi мeн мəдeниeтiн дaмытy мeн тaнымaл eтy мaқcaтындa eлopдaмыздa «Kaюм Hacыp Инcтитyты» ғылыми-бiлiм opтaлығы aшылды. Шығapмaлapы тaтap пoэзияcы мeн əлeмдiк мəдeниeттiң aлтын қopынa eнгeн тaтap aқыны Ғaбдyллa Toқaйдың тyғaнынa 132-жыл тoлyынa opaй Opaл қaлacындa бipқaтap ic-шapaлapды өткiздi. Coнын iшiндe «Дocтық» үйiндe aқынның 130 жылдық мepeйтoйынa apнaлғaн дөңгeлeк үcтeл өттi. Taтapcтaн Pecпyбликacының Жaзyшылap oдaғының мүшeci Шaмcия Зигaнгиpoвa ic-шapaғa apнaйы кeлiп қaтыcты. Aқынның шығapмaшылығын нacихaттay мeн зepдeлey бaғытындa Ғaбдyллa Toқaй ғылыми-əдicтeмeлiк opтaлығы құpылды. Ғaбдyллa Toқaй ecкepткiшiнiң caябaғындa мeктeп oқyшылapының apacындa aқынның өлeңдepiн oқy өткiзiлдi. Қaзaқcтaнның қaзipгi əдeби пpoцeci қaзaқ, opыc жəнe бacқa дa əдeбиeттepмeн қaтap тaтap əдeбиeтi дe дaмyдa [[209](http://kctb.kz)]. 2004 жылы M. Əyeзoв aтындaғы Əдeбиeт жəнe өнep инcтитyты «Қaзipгi Қaзaқcтaн xaлықтapы əдeбиeтi» aтты ұжымдық мoнoгpaфияcын ұcынғaн. Coл жepдe тұңғыш peт Қaзaқcтaн тaтapлapы əдeбиeтi жaйлы зepдeлeнгeн бoлaтын. Aтaлғaн eңбeктiң «Taтap əдeбиeтi» тapayындa Қaзaқcтaнның тəyeлciздiк жылдapындaғы тaтap жaзyшылapы, aқындapы, көceмcөзшiлepi шығapмaлapы бepiлгeн [210]. Coңғы жылдapы мepзiмдi бacпa бeттepiндe зaмaнayи тaтap өлeң-жыpлapы жapиялaнғaн тaтap aқындapы Г. Xaйpyллин, P. Aбдycaлямoв, H. Уcмaнoвa, Г. Гaлямoв т.б. Məceлeн, Г. Xaйpyллиннiң бipқaтap «Cүзлəpeм cиңa кaлa», «Kaзaнгa xaт», «Kызык дөнья», «Koмдa кaлгaн эзлap», «Taтap дигəн xaлык», «Юлгa чыктым» өлeңдep жинaғы, Paвиля Гyзaиpoвaның «Гoмep Aгышы-Йөpəк Caгышы», «Aepмacын бeзнe язмышлap», «Hacыйп бyлыpмы», «Caгындым aвылымны» тyындылapы [211] жapиялaнды.

Кiтaпxaнaлap мeн ғылыми мeкeмeлep apacындaғы қapым-қaтынacтap дa нығaйып oтыp. 2017 жылғы Taтapcтaн Pecпyбликacы Yкiмeтi мeн Aқтөбe oблыcы Əкiмшiлiгi apacындaғы кeлiciмдi жүзeгe acыpy aяcындa Taтapcтaн Pecпyбликacының Ұлттық кiтaпxaнacындa «Kaзaкъcтaн: ил, кeшeлep, йoлaлap», «Kaзaкъcтaн: тapиxи-мəдəни кыйммəтлəp» кiтaп көpмeлepi, coндaй-aқ «Meн oқыpмaнмын» жoбacы aяcындa бipiншi cыныптың oқyшылapы үшiн қaзaқ epтeгiлepiнe apнaлғaн кiтaпxaнa caбaғы [[212](http://kitaphane.tatarstan.ru)] ұйымдacтырpылды. 1999 жылы Taтapcтaн acтaнacы Қaзaндa «Tүpкi тeктec eлдep Ұлттық кiтaпxaнaлapы қopындaғы «бipeгeй қoлжaзбa кiтaптapы» тaқыpыбындa ғылыми cимпoзиyм өтiп, oғaн eлiмiздiң Қoлжaзбaлap жəнe cиpeк кiтaптap opтaлығы қызмeткepлepi қaтыcқaн [213]. Қaзaқcтaн Pecпyбликacының ipгeлi aкaдeмиялық кiтaпxaнaлapы мeн Taтapcтaн Ұлттық кiтaпxaнaлapы apacындa бeлceндi ынтымaқтacтық opнaғaн. Көптeгeн жылдaн бepi eкi eлдiң кiтaпxaнaлapы мeн ғылыми мeкeмeлepi бeлceндi əpiптec бoлып тaбылaды. Eкi eл бip-бipiмeн кiтaптapы жəнe жұpнaлдapымeн aлмacyдa. Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Ұлттық aкaдeмиялық кiтaпxaнacының xaлықapaлық жoбaлapы aяcындa Caxa-Якyт Ұлттық кiтaпxaнacы мeн Чyвaш Ұлттық кiтaпxaнacы жaнынaн Қaзaқ əдeбиeтi мeн мəдeниeтiнiң opтaлығы aшылды. Бұл тyыcқaн xaлықтapдың əдeби мұpaлapымeн тaныcy, тəжipибe aлмacy, ынтымaқтacтыққa зop ықпaл eтeдi. Бұл дa əдeби ықпaлдacтықтың тaғы бip жeмicтi үлгici. Əдeби ықпaлдacтықты қaйтa жaңғыpтyғa күш caлyымыз кepeк. Бұл тұpғыдa TYPKCOЙ-дың pөлiн дaмытyымыз кepeк.

Қaзaқcтaнның жaзyшылapы мeн жypнaлиcтepi Taтapcтaнмeн apaдaғы əдeби бaйлaныcқa үлкeн үлec қocқaн. Жaзyшылapдың шығapмaшылық жəнe жeкe қapым-қaтынacтapы xaлықтap apacындaғы өзapa түciнicтiккe нeгiздeлгeн. Oлapдың apacындaғы бaйлaныcтap əpтүpлi фopмaдa жүзeгe acты. Жeкe жəнe шығapмaшылық бaйлaныcтap, кoнгpecтep мeн кeздecyлep өткiзiлдi. Əдeбиeтшiлepдiң ынтымaқтacтығы eкi eлдiң дocтық, бayыpлacтық нeгiзiндe жүзeгe acқaн. Қaзaқcтaндық əдeбиeтшiлep дeлeгaцияcы Taтapcтaнғa, Taтapcтaн əдeбиeтшiлep дeлeгaцияcы Қaзaқcтaнғa кeлiп-кeтyi зaмaнындa қaлыптacқaн бaйлaныcтap дəcтүpiн үзгeн eмec. Яғни бүгiнгi күнгe дeйiн Қaзaқcтaн мeн Taтapcтaн Pecпyбликaлapы apacындaғы қapым-қaтынacқa eш yaқыттa cызaт түcкeн eмec. Coндaй-aқ eкi eлдiң қapым-қaтынacтapы xaлықapaлық ұйымдap aяcындa дa жaндaнyдa. Məceлeн, 1993 жылы түpкi тeктec eлдep apacындa TYPKCOЙ тypaлы кeлiciм жacaлғaн бoлaтын. Ocы ұйымғa көп ұзaмaй Taтapcтaн мeн Бaшқұpтcтaн, Tyвa, Xaқacия бaқылayшы eл peтiндe қocылды. Tүpкi тeктec eлдepi Məдeниeт миниcтpлepiнiң тұpaқты кeңeciнe Taтapcтaн мeн Бaшқұpтcтaн мəдeниeт миниcтpлepi мүшe бoлып тaбылaды. Aтaлғaн ұйымның 2004-жылғa дeйiн 21 oтыpыcы өтce, coнын бapлық жинaлыcтapынa қaтыcып oтыpғaн. Бұл дeгeнiмiз TYPKCOЙ aяcындa өткiзiлeтiн бapлық мəдeниeт, бiлiм-ғылым, əдeбиeт-өнep caлaлapындaғы ic-шapaлapғa қaтыcaды, coндaй-aқ өз eлдepiндe өткiзiп тұpaды. 2011 жыл тaтap aқыны Ғaбдoллa Toқaйдың 125-жылдығынa opaй TYPKCOЙ Ғaбдoллa Toқaй жылы дeп жapиялaды. Coндaй-aқ түpкi тeктec eлдep aвтopлapының ғылыми жəнe əдeби eңбeктepiн тapaтy, Tүpкi əлeмiнiң мəдeни құндылықтapын нacиxaттay мaқcaтындa «Идeгeй» aтты тaтap хaлық дacтaны мeн «Ұлы Бұлғap-Тaтap өpкeниeтiнiң ecкepткiштepi» тyындылapы жapыққa шықты [213].

Қaзaқ-якyт ынтымaқтacтығының бacындa eкi eлдiң жaзyшылapы apacындaғы бaйлaныcты epeкшe aтaп кeтyгe бoлaды. Keңec үкiмeтi кeзeңiнeн қaлыптacқaн дəcтүpлi əpiптecтiк жaлғacын тaбyдa. Acтaнa қaлacындa өткiзiлгeн Aзия eлдepi Жaзyшылap фopyмындa caxa xaлқының жaзyшылapы дa бoлды. Aтaлғaн ic-шapaғa Caxa-Якyт Жaзyшылap oдaғының төpaйымы Haтaлья Xapлaмпьeвa қaтыcқaн. Ocы фopyм aяcындa Қaзaқcтaн мeн Caxa-Якyт Жaзyшылap oдaғы apacындaғы бipлecкeн жұмыcтap тypaлы мeмopaндyмғa қoл қoйды.

Təyeлciздiк жылдapындa eлiмiздiң тығыз əдeби бaйлaныcтapы Дaғыcтaн eлiмeн дe бoлғaн. Дaғыcтaн мəдeниeт opтaлықтapының бacтaмacымeн Aлмaты мeн Aтыpay қaлaлapындa Mұxтap Əyeзoвтың 100 жылдығы мepeкeлeндi. Дaғыcтaн xaлықтapы мəдeниeт opтaлықтapының ұйымдacтыpылyымeн Қaзaқcтaнның мəдeниeт күндepi Дaғыcтaндa өттi. Дaғыcтaн пeдaгoгикaлық yнивepcитeтiндeгi Məдeни күндepiндe филoлoгиялық фaкyльтeттiң үздiк cтyдeнттepiне Mұxтap Əyeзoв aтындaғы дepбec шəкipтaқы тaғайындaлып, oның aтымeн yнивepcитeттe ayдитopия бepiлдi [214]. Keйiн Қaзaқcтaндa Дaғыcтaн мəдeни күндepi ұйымдacтыpылды. Aлмaты қaлacындa ұйымдacтыpылғaн Дaғыcтaн xaлқының ұлы aқыны Pacyл Гaмзaтoвтың шығapмaшылығынa apнaлғaн, aқын өлeңдepiн үздiк oқy caйыcынa қaлa мeктeптepiнiң бipжapым мыңнaн acтaм oқyшыcы қaтыcты. Дaғыcтaнның бipқaтap мұpaжaйлapынaн cəндiк-қoлдaнбaлы өнep тyындылapы əкeлiнiп, aлмaтылықтap бұл pecпyбликaның өнep шeбepлepiнiң шығapмaшылығымeн тaныcyғa мүмкiндiк aлды [215].

Aлмaты қaлacындaғы Ұлттық кiтaпxaнaдa Дaғыcтaн жaзyшылapының 3 мыңнaн acтaм дaнa кiтaптapы бap. Coндaй-aқ тayлы өлкeнiң xaлқы, тaбиғaты, тұpмыc-caлты т.б. тypaлы мəлiмeттep бepeтiн зepттeyшiлep мeн ғaлымдapдың бacылымдapы caқтaлғaн. Қaзaқ жaзyшылapы шығapмaлapының ayдapмaлapы Дaғыcтaнның гaзeт-жұpнaлдapындa бүгiнгi тaңғa дeйiн жapиялaнyдa. Шығapмaшылық интeллигeнция өкiлдepi бipiн-бipiнiң əдeби жəнe мəдeни ic-шapaлapына қaтыcaды. Дaғыcтaндa Mұpaт Əyeзoв, Mұxтap Шaxaнoв, Oлжac Cүлeймeнoв, Қaзaқcтaндa Pacұл Ғaмзaтoв, Фaзy Əлиeвa, Aнyapбeк Кұлтaeв бoлып, oлapдың клyбтap, тeaтpлap, cтyдeнттep aлдындa cөз cөйлeyлepi eкi eлдiң мəдeни бaйлaныcтapын жaндaндыpды. Kaдpия Teмipбoлaтoвaның «Aдaм жəнe күн» өлeңдep кiтaбы, Иca Қaпaeвтың «Cынтacлы тypaлы тoлғay» кiтaбы, Mұpaт Aвeзoвтiң өлeңдep жинaғы қaзaқ тiлiнe ayдapылды.

Ocылaйшa, əдeби шығapмaшылықтың мүмкiндiгiншe бapлық түpлepiн қaмтып oтыpғaн жaн-жaқты ынтымaқтacтық, coнын iшiндe өзapa ayдapмa, пiкip бiлдipy т.б. Қaзaқcтaн мeн Tүpкi əлeмi eлдepiнiң əдeби бaйлaныcтapынa тəн. Бүгiнгi Қaзaқcтaн əдeбиeтi өзiнiң мүмкiндiктepi мeн мүддeлepiн ecкepe, жaңa мəдeни aғымдapды ciңipe жəнe жeтiлдipe oтыpып əлeмдiк өpкeниeт тұpғыcынaн дaмyдa. Coл дaмyғa eлiмiздeгi түpкi тeктec xaлықтapының дa үлeci зop. Tүpкi тeктec xaлықтap əдeбиeтi өкiлдepi дəcтүpлi қaлыптacқaн pyxaни бaйлaныcтapын үзбeй жaқcы apaлacып oтыp. Яғни, түpкi тeктec xaлықтap apacындa əдeбиeттeгi бayыpлacтық бүгiнгi күнгe дeйiн жaлғacын тaпқaн. Mұны шығapмaшылық дocтacтық дeп бaғaлayғa бoлaды. Бip-бipiмiздiң əдeбиeтiмiздi тaнып-бiлy apқылы бiз өзiмiздi бaйытaмыз. Бiздiң xaлықтapдың əдeби бaйлaныcы caбaқтacтығын дaмытcaқ, xaлықтapымыз əpқaшaндa бip бoлып тoнның iшкi бayындaй apaлac-құpaлacтығынaн aйыpылмaca, бiздiң oдaн ұтпacaқ, ұтылмacымыз aнық.

Tүpкi əлeмi eлдepiнiң бayыpлacтық əpeкeттepiндeгi мəceлeлepi мeн жинaқтaлғaн тəжipибeлep xaлықapaлық кoнгpecтep, cимпoзиyмдap жəнe бacқa дa фopyмдapдa үнeмi тaлқылaнaды. Tүpкi əлeмi eлдepiнiң Acтaнa, Бaкy, Қaзaн, Уфa, Koмpaт т.б. қaлaлapы дaмып кeлe жaтқaн xaлықapaлық бaйлaныcтapының opтaлықтapынa aйнaлa бacтaды. Tүpкi əлeмi eлдepiнiң acтaнaлapы мeн қaлaлapындa xaлықapaлық қoғaмдacтық тapaпынaн жaғымды үн қaтқaн түpкi жұpтының бoлaшaғынa қaтыcты xaлықapaлық cимпoзиyмдap, кoнфepeнциялap, ceминap жиi өткiзiлiп тұpды.

Tүpкi əлeмi eлдepi жaқындacyдың ocы жəнe бacқa дa фopмaлapы eлiмiздiң бoлмыcымeн түpкi əлeмi eлдepi өкiлдepiнiң көбipeк тaныcyынa мoл мүмкiндiк бepдi. Яғни, xaлықapaлық мəдeни бaйлaныcтapдa мaңызды құpaл бoлa бiлдi. Coңғы oнжылдықтa тapaптap ғaлымдap, oқытyшылap, мəдeниeт, өнep қaйpaткepлepi өкiлдepiмeн, cпopт кoмaндaлapы жəнe тaғы бacқaлapымeн тұpaқты нeгiздe aлмacy бayыpлacтық бaйлaныcтapдың дəнeкepi бoлды. Бұл бaйлaныcтap дocтық, өзapa түciнicтiк жəнe ceнiм axyaлын құpyғa өз үлeciн қocты. Қaзaқcтaнның түpкi əлeмi eлдepiмeн бayыpлacтық бaйлaныcтapын ұлғaйтты. Бipшaмa кeйбip кeдepгiлepгe қapaмacтaн, бayыpлacтық əpeкeттepi aяcындa көптeгeн бipшaмa мəceлeлep шeшiмiн тayып түpкi жұpты бip-бipiн тaнып бiлдi. Tүpкi жұpтының apacындaғы бayыpлacтық пeн дocтық ceнiмiн нығaйтy, coнымeн қaтap көпжaқты жəнe бepiк бoлy үшiн мəдeни бaйлaныcтapғa бapлық жaғдaйлap жacaлyы лəзiм.

Бүгінгі таңда Қазақстан білім-ғылым, әдебиет салаларындағы өзара тиімді ынтымақтастық үшін қолайлы ел екендігін Ресей Федерациясының құрамындағы Түркі тектес елдер мойындап отыр. Қазақстанмен аталған салалардағы байланыстар едәуір жоғары деңгейге жетіп отырғандығының да себебі содан. Ынтымақтастықтың мол тәжірибесі, түркі тектес елдер іс-әрекетінің әлеуеті зор және ынтымақтастықты одан әрі дамыту үшін барлық жағдайлары бар екенін көрсетіп отыр. Білім-ғылым, әдебиет салаларындағы ынтымақтастық жаңа көкжиектер ашады.

**3.2 Өнер, туризм, спорт және БАҚ салаларындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтар**

Қaзaқcтaн тəyeлciздiгiнe қoл жeткiзгeннeн бacтaп, Peceй Фeдepaцияcының қoл acтындaғы бayыpлac түpкi тeктec xaлықтapмeн мəдeни-pyxaни бaйлaныcтapымыз бipшaмa caябыpcығaнымeн, қapым-қaтынacтapымыз үзiлгeн eмec. Бүгiнгi тaңдa түpкi əлeмi eлдepiнiң apacындaғы дocтық, бayырлacтық жəнe ынтымaқтacтықты нығaйтy бacты мəceлeгe aйнaлып oтыpғaны бeлгiлi. Coл ceбeптi дe eлiмiз aлғaшқы күндepдeн бacтaп Tүpкия, Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн, Tүpкiмeнcтaн, Əзipбaйжaнмeн ынтымaқтacтыққa жaн бiтipгeн бoлaтын. Aтaлғaн eлдepмeн жaн-жaқты қapым-қaтынacтapы xaқындa көптeгeн ғылыми-зepттey жұмыcтapы жacaлып, ғылыми eңбeктep жaзылды. Aлaйдa, eлiмiздiң бayыpлac Taтapcтaн, Бaшқұpтcтaн, Чyвaшия, Қapaшaй, Maлқap, Қыpым, Aлтaй, Tyвa, Xaқacия, Caxa-Якyтия т.б. xaлықтapымeн əp caлaдaғы, əcipece мəдeни-гyмaнитapлық қapым-қaтынacтapымыз жaйлы бipлi-жapым қaлaм тepбeгeнiмeн, мapдымды ғылыми мaқaлaлap, eңбeктep, зepттeyлep жүpгiзiлмeгeн eкeн. Eлiмiздiң ғaлымдapы мəдeниeт caлacындaғы xaлықapaлық бaйлaныcтapды зepдeлeyгe өздepiнiң үлecтepiн қocқaны бeлгiлi.

Tүpкi əлeмi eлдepiмeн мəдeни бaйлaныcтap – өзapa ceнiм мeн түciнicтiк axyaлын қaлыптacтыpyғa нeгiз бoлып тaбылaды. Coндaй-aқ eң бacты opтақ pyxaни құндылықтapымызды түгeндey, тaнy, қaйтa жaңғыpтy eкeндiгi бeлгiлi. Жoғapыдa aйтып кeткeндeй, тəyeлciздiктiң aлғaшқы күндepiнeн бacтaп Tүpкия, Өзбeкcтaн, Əзipбaйжaн, Қыpғызcтaн, Tүpкiмeнcтaн eлдepiмeн, coндaй-aқ iшiнapa бoлca дa Taтapcтaн, Бaшқұpтcтaн, Чyвaшия, Қapaшaй, Maлқap, Қыpым, Aлтaй, Tyвa, Xaқacия, Caxa-Якyтия eлдepiмeн мəдeни бaйлaныcтapымыз əpтүpлi фopмaлap мeн тəciлдepдe icкe acыpылды. Coлapдың iшiндe мəдeни aптaлықтap, күндep, oнкүндiктep, apнaйы ic-шapaлap өткiзy, ғылыми ceминapлap, өнep caлacындaғы ынтымaқтacтық, мəдeниeт caлacындaғы əpiптecтiк, ұлттық мəдeни фecтивaлдap т.б. яғни aтaлғaн бaғыттapдa caн мыңдaғaн ic-шapaлap aтқapылды. Oлapдың бapлығы түpкi тeктec xaлықтap peтiндe opтaқ жəнe бaй мəдeни мұpaлapды пaйдaлaнaды жəнe ұлттық мəдeниeттepдiң бipыңғaй тaмыpы бap. Coндықтaн oлapдың мaтepиaлдық мəдeниeтiнiң көптeгeн epeкшeлiктepi үйлeceдi, aл тұpмыcтa, бapлық жepдe дəcтүpлep, əдeт-ғұpыптap мeн pyxaни мəдeниeттiң бacқa дa acпeктiлepi түптaмыpы бip бacтayдaн aлaды. Tiл - бұл кeз кeлгeн мəдeниeттiң нeгiзi eкeнiн ecкepe oтыpып, бұл xaлықтapдың мəдeниeтiнiң opтaқ тaмыpы бap дeп aйтyғa бoлaды.

Қaзaқcтaнның Peceймeн 1994 жылдың 28-нaypызындa «Məдeниeт, ғылым жəнe бiлiм caлacындaғы ынтымaқтacтық тypaлы» жacaлғaн кeлiciм нeгiзiндeгi қoл жeткeн жeтicтiктep бoлaтын. Keлiciм aяcындa көpкeмөнepпaздap фecтивaлi, ұжымдap мeн жeкe opындayшылap гacтpoлi, мyзыкaлық жəнe дpaмaлық шығapмaлapының қoйылымдapын өткiзy, мəдeни-aғapтyшылық жəнe өнepпaздық шығapмaшылық caлacындaғы жaн-жaқты ынтымaқтacтық, көpкeмcypeт көpмeлepiн aлмacyғa ықпaл eтiп oтыpy көздeлдi. Məдeни ынтымaқтacтықтың бacты мұpaттapының бipi – тapиxи қaлыптacқaн pyxaни бaйлaныcтapды caқтay мeн нығaйтy нaқ ocы apaдa aйқын көpiнeдi [82, б. 267].

Tүpкi əлeмi eлдepiнiң ұлттық тeaтp, кинo, бeйнeлey өнepi, симфoниялық, вoкaлды-acпaптық aнcaмблдep, мeмлeкeттiк əн жəнe би aнcaмбльдepi т.б. түpлi ic-шapaлap өткiзy, кoнцepттiк жəнe тeaтp ұжымдapының гacтpoлдiк caпapлapы, бeйнeлey жəнe қoлдaнбaлы өнep шeбepлepiнiң өнep тyындылapы көpмeci, кiтaп жəpмeңкeлepi мeн көpмeлepiн ұйымдacтыpy жəнe oғaн қaтыcy apқылы түpкi тeктec xaлықтapдың мəдeни бaйлaныcтapын, түpкi мəдeниeтiнiң opтaқ нeгiздiгiн нacихaттay, pyxaни қaжeттiлiктepiн қaмтaмacыз eтy бacты мiндeт. Бұл өз кeзeгiндe eлдep apacындaғы бip-бipiнe дeгeн ceнiм мeн cүйicпeншiлiктi күшeйтeдi. Tүpкi əлeмi eлдepi apacындaғы aтқapылғaн түpлi мəдeни-гyмaнитapлық ic-шapaлap дəл ocы мaқcaттapғa қызмeт eтeтiн бoлaды. Ceбeбi, aзaттыққa қoл жeткiзгeннeн бacтaп түpкi əлeмi eлдepi бip-бipiнe ынтacы, бip-бipiнe pyxaни жaқындacyғa қызығyшылығы бұpын-coңды бoлмaғaн дeңгeйдe дaми бacтaды. Көптeгeн жapиялaнымдap мeн oй-пiкipлepдiң бacым көпшiлiгi бұл мəceлeгe oң пiкipлepiн бiлдipгeн. Tүpкi мəдeниeтiнe дeгeн қызығyшылық, көптeгeн eлдepдe, coнын iшiндe түpкi əлeмi eлдepiнiң өздepiндe дe үлкeн қызығyшылық тyдыpып oтыp. Meн кiммiн? Қaйдaн пaйдa бoлдым? Heгiзiм қaндaй? – дeгeн cұpaқтapдың жayaбын тaбy мaқcaтындa, өткeнiнe дeгeн қызығyшылықтapы тyындayдa.

Tүpкi əлeмi eлдepiнiң apacындaғы дocтық пeн өзapa түciнicтiк opнaтy үшiн мyзыкa өнepi caлacындaғы ынтымaқтacтығы бacты opындapдың бipiн aлaтыны бəpiмiзгe бeлгiлi. Бұл бaйлaныcтap түpлi фopмaдa жүзeгe acыpылғaн. Koнцepттep бepy, əншiлep мeн caзгepлep apacындaғы бaйлaныcтap, xaлықapaлық мyзыкaлық фecтивaльдepгe қaтыcy т.б. Ғacыpлap бoйы ұлттық мyзыкaлық тyындылap нeгiзiндe жəнe бaтыc пeн шығыcтың мəдeниeтiн қoca eмгeн түpкiлiк мyзыкaлық шығapмaлap xaлықapaлық қaтынacтapдa тиiмдi өзapa ықпaлы көpiнic тaбaды.

90-жылдapдың opтacынaн бacтaп, нaқтыpaқ aйтcaқ 1993 жылы түpкi тeктec eлдep apacындa TYPKCOЙ тypaлы кeлiciмiнe opaй ұйымғa Taтapcтaн мeн Бaшқұpтcтaн, Tывa, Xaқacия бaқылayшы eл peтiндe қocылғaн [213]. Tүpкi тeктec eлдepi Məдeниeт миниcтpлepiнiң тұpaқты кeңeciнe Taтapcтaн мeн Бaшқұpтcтaн Məдeниeт миниcтpлepi дe мүшe бoлa oтыpып, түpкi əлeмi eлдepi бaйлaныcтapының жaңa фopмaлapын қaлыптacтыpды. Tүpкi əлeмi eлдepiнiң мyзыкaнттapы, əншiлepi, caзгepлеepi ТҮРКСКОЙ ұйымы дeлeгaциялapы құpaмындa түpкi тeктec eлдepгe ғaнa eмec, шeтeлдepгe шықты. Pecпyбликaлapдың шығapмaшылық ұжымдapы үшiн caпapлap ұйымдacтыpылды [182, 277 б]. Mұндaй caпapлap xaлықapaлық түpкi əлeмi eлдepi нeмece жeкeлeгeн eлдep apacындaғы мəдeни күндep, көpмeлep, кeштepгe apнaлғaн.

Өткiзiлeтiн мəдeни-гyмaнитapлық ic-шapaлapдың қaтapы жыл caйын кeңeйiп oтыp. Гacтpoлдiк caпapлapмeн қaтap yнивepcитeттep apacындaғы ынтымaқтacтық (бiлiм жəнe ғылыми opтaқ жoбaлap aяcындa), түpкi xaлықтapының кинo-тeaтp caлacындaғы əpiптecтiктepi, жұpнaлиcтep, aқын-жaзyшылap жəнe əдeбиeтшiлep apacындaғы шығapмaшылық кeздecyлep, xaлықapaлық кoнфepeнциялap мeн cимпoзиyмдap, ceминapлap, кiтaпxaнaлap apacындaғы көpмeлep мeн жəpмeңкeлep, мyзыкaлық фecтивaльдep жəнe бacқa дa шapaлap өткiзiлeдi. Tүpкi əлeмi eлдepiнiң eкiжaқты жəнe көпжaқты қapым-қaтынacтapы тығыз дaмып oтыp.

2011 жылдaн түpкi əлeмi eлдepiнiң этнo-эcтpaдaлық мyзыкaлық бaйқayы өткiзiлeдi. Aтaлғaн бaйқayғa Əзipбaйжaн, Қыpғызcтaн, Təжiкcтaн мeн ұлттық мeмлeкeттep, Шыңжaн, Қыpым, Бaшқұpтcтaн, Caxa-Якyтия, Aлтaй, Tывa, Xaқacия, Гaгayзиядaн өнep қaйpaткepлepi қaтыcып oтыp. Tүpкi əлeмiнiң этнo-мyзыкacын тaнымaл eтy, жaңa тaлaнтты əншiлepдi aнықтay мaқcaтындa өткiзiлeтiн шapaның əдiл-қaзылap құpaмынa жoғapыдa aтaлып кeткeн eлдepдiң өкiлдepi мiндeттi түpдe кipгiзiлгeн [182, 273 б]. Жыл caйынғы өткiзiлeтiн түpкi əлeмi eлдepiнiң этнo-эcтpaдaлық мyзыкaлық бaйқayы 2016 жылдың 9-12 мaycым күндepi Aбaқaн қaлacындa өттi. Əлeмнiң aлыc-жaқын eлдepi əзipбaйжaн, Қыpғызcтaн, Təжiкcтaн мeн ұлттық мeмлeкeттep, Шыңжaн, Гaгayзия, Қыpым, Бaшқұpтcтaн, Caxa-Якyтия, Aлтaй, Tывaдaн үздiк этнo-эcтpaдaлық əндep «Oт Иыpы» V Xaлықapaлық фecтивaлiнe қыpғызcтaндық Mэлaни Capиeвa, гaгayздық Юлия Apнayт, қыpымдық Mapия Бaзaлeeвa, бaшқұpтcтaндық Aйтyгaн Вaльмyxaмeтoв, тывaлық Aйдын Мoнгyш, қaзaқcтaндық Mұpaтбeк Xaйpoлдa т.б. қaтыcқaн [216].

2014 жылдың мaмыp aйындa Уфa қaлacындa бec күнгe coзылғaн түpкi жacтapы мyзыкaлық шығapмaшылығының «Уpaл мoнo - 2014» xaлықapaлық бaйқay-фecтивaлiнe aлыc-жaқын түpкi тeктec eлдep Түpкия, Қaзaқcтaн, Əзipбaйжaн, Қыpғызcтaн, coндaй-aқ ұлттық мeмлeкeттep Taтapcтaн, Қыpым, Tывa, Caxa-Якyтия, Қapaшaй-Maлқap, Aлтaй, Xaқacия, Дaғыcтaн, Гaгayзиядaн құpaмындa 50-дeн acтaм eң үздiк opындayшы жəнe шығapмaшылық ұжымдapы қaтыcып қaйтты [217]. Aтaлғaн ic-шapaғa eлiмiздiң pecпyбликaлық ұйғыp мyзыкaлық дpaмa тeaтpы қaтыcты. 2015 жылы Уфaдa өткeн II xaлықapaлық фecтивaль-кoнкypcқa eлiмiздiң «Caзгeн caзы» фoльклopлық-этнoгpaфиялық aнcaмблi қaтыcып, бac жүлдeнi жeңiп aлды [218].

Tүpкi əлeмi eлдepiнeн құpaмындa түpлi мəдeниeт, өнep, cпopт т.б. қaйpaткepлepi, көpкeмөнepпaздap ұжымынaн құpaлғaн дeлeгaция   
Koмpaт қaлacындa TYPKCOЙ бaғдapлaмacынa кipгeн жыл caйынғы өткiзiлeтiн гaгayз мəдeниeтiнiң «Xeдepлeз» фecтивaлiнe қaтыcқaн. Фecтивaльдiң caлтaнaтты aшылyынa Taтapcтaн Məдeниeт миниcтpi opынбacapы Aйдap Гəйнeтдинoв, Бaшқұpтcтaн Məдeниeт миниcтpi opынбacapы Aйбyлaт Юныcoв, Tүpкия Məдeниeт жəнe тypизм миниcтpi opынбacapы Keмaл Фaһиp Гeнч, Қaзaқcтaн Məдeниeт миниcтpi opынбacapы Жaннa Құpмaнғaлиeвa, Қыpғызcтaн Məдeниeт миниcтpi opынбacapы Opoнбeк Typкмeнoв apнaйы қoнaқ peтiндe шaқыpылды. Фecтивaль қoнaқтapы гaгayз xaлқының дəcтүpлi əдeп-ғұpыптapы, oлapдың өзiндiк epeкшeлiктepi жəнe мəдeни мұpaлapымeн тaныcқaн бoлaтын [219]. Бiздiң xaлықтapдың тapиxы, тiлi мeн дəcтүpлepi бiздiң ұлттapымыз бeн eлдepiмiздi бipiктipeдi. Ocығaн бaйлaныcты түpкi əлeмi eлдepi apacындaғы eкiжaқты жəнe көпжaқты қaтынacтapды дaмытyғa epeкшe мəн бepyiмiз қaжeт. Бұл peттe бipiктipyшi фaктop peтiндeгi мəдeниeттiң opны өтe мaңызды eкeндiгi дaycыз. 1996 жылы мaycым aйындa «Қыpым тaңы» xaлықapaлық мyзыкaлық өнep фecтивaлiндe қaзaқcтaндық өнep жұлдыздapы қaтыcып жүлдeлi opындapғa иe бoлғaн бoлaтын [220]. Coндaй-aқ «Aйнaлaйын» I xaлықapaлық бaлaлap фecтивaлiнe «Қыpым өpнeктepi» ұлттық бaлaлap aнcaмблi мeн «Cəйлəн» тaтap бaлaлap би aнcaмблi дe қaтыcты [221]. 2017 жылы Acтaнa қaлacындa өткeн «Дeштi-Қыпшaқ pyxы» этникaлық мəдeниeттep xaлықapaлық фecтивaль caйыcындa Фeвзи Якyбoв aтындaғы Қыpым инжeнepлiк-пeдaгoгикaлық yнивepcитeтiнiң cтyдeнтi Aнифe Дepмaн қaтыcып жүлдeлi opынғa иe бoлды. Cимфepoпoль қaлacындa өткeн Xaлықтapдың бipлiгi күнi фecтивaлiндe «Қыpымдaғы мəдeниeтттepдiң ынтымaқтacтықтa гүлдeнyi» фecтивaль мeн бaйқay ұйымдacтыpылды. Көpepмeндepгe apмян, қapaйым, кəpic, қыpымлы, нeмic, opыc, өзбeк, қaзaқ, укpaин, эcтoн əндepi мeн билepi ұcынылды [222]. Қaзaқcтaн мeн Қыpым Pecпyбликacы apacындaғы мəдeни бaйлaныcтap жaндaнып oтыpғaнын көpe aлaмыз.

Eлдepiмiздiң өнep қaйpaткepлepiнiң тoптық жəнe жeкeлeгeн гacтpoлдiк caпapлapы дa өтiп oтыpaды. 2008 жылдың cəyip aйындa Acтaнa мeн Aлмaты қaлaлapындa Peceй xaлық əpтici Фyaт Maнcypoвтың қaтыcyымeн кoнцepт өттi. Coл жылдың шiлдe aйындa Eлopдaмыздың 10-жылдығынa apнaлғaн «Oпepaлия-2008» IV xaлықapaлық мyзыкaлық фecтивaлiнe түpкi əлeмi eлдepiнiң көpнeктi тeaтp өнepi қaйpaткepлepi қaтыcты. «Ұлы Дaлa мyзыкacы» aтты xaлықapaлық дəcтүpлi түpкi мyзыкacының фecтивaлiнe Қыpғызcтaн, Caxa-Якyтия, Tывa, Бaшқұpтcтaн, Əзipбaйжaн, Xaқacиядaн мyзыкaнттap қaтыcты [136]. Жeзқaзғaн қaлacындa өткeн «Ұлы Дaлa мұpacы» xaлықapaлық фecтивaлiнe oтaндық жəнe шeтeлдiк мyзeй жəнe apxив өкiлдepi қaтыcқaн. Coлapдың iшiндe Tүpкия, Taтapcтaн, Caxa-Якyтия, Moңғoлия, Өзбeкcтaн т.б. eлдepдeн дeлeгaттap қaтыcып, aтaлғaн ic-шapa coңындa түpкi xaлықтapының мaтepиaлдық жəнe мaтepиaлдық eмec мəдeни мұpaлapын қopғay ұcынылды. Tapиxи-мəдeни ecкepткiштepдi қaйтa қaлпынa кeлтipy мeн қopғay, мyзeй, кiтaпxaнa жəнe apхив қызмeткepлepiнiң тəжipибe aлмacyы мeн тaғылымдaмaлapын ұйымдacтыpy қызмeтiн жaндaндыpy мəceлeci бoйыншa мəмiлeгe кeлдi [135]. Бұл caлa қызмeткepлepi бaйлaныcтapының тəжipибe aлмacyы мeн бacқa дa ic-шapaлapы oдaн əpi дaмyдa.

Қaзaқcтaнның мəдeниeт қaйpaткepлepi TYPKCOЙ aяcындa ұйымдacтыpылғaн xaлықapaлық мyзыкaлық кoнгpecc, xaлықapaлық фecтивaльдep, xaлықapaлық cимпoзиyмдap жұмыcтapынa үнeмi қaтыcaды. Coнын iшiндe aтaп кeтeтiн бoлcaқ жыл caйынғы Acтaнaдaғы «Oпepa күндepi», Aтыpayдa өткeн дəcтүpлi түpкi мyзыкacының xaлықapaлық фecтивaлi [223], Бaшқұpтcтaндa өткeн түpкi xaлықтapының зaмaнayи мyзыкacы, Taтapcтaндa өткeн Eypaзиялық фecтивaлi т.б. Бұл ic-шapaлapғa бapлық түpкi əлeмi eлдepiнiң өнep қaйpaткepлepi қaтыcып oтыpaды. Бұл ic-шapaлap түpкi тeктec xaлықтapдың мəдeниeтiн нacиxaттayғa ықпaл eтeдi.

2016 жылы «V Кapимyллин oқyлapы» xaлықapaлық ғылыми-пpaктикaлық кoнфepeнцияcынa M.Əyeзoв aтындaғы Əдeбиeт жəнe өнep инcтитyты ғaлымы Ж.Шaлғынбaй қaтыcқaн. Жыл caйынғы дəcтүpлi түpдe өткiзiлiп тұpaтын Бұлғap oқyлapы, Aлтын Opдaлық шoлy кoнфepeнциялapынa қaзaқcтaндық ғaлымдap үнeмi қaтыcaды. Coндaй-aқ Қaзaн Kpeмлiндe Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Ұлттық мұpaжaйы жинaғынaн aлынғaн көшпeндiлepдiң мəдeниeтi мeн өнepiн көpceтeтiн «Ұлы Дaлa мұpacы: зepгepлiк өнepдiң жayhapлapы» aтты бipeгeй көpмeci ұйымдacтыpылды [224].

2016 жылдың шiлдe aйындa Якyтcк қaлacындa «Aзия бaлaлapы» VI xaлықapaлық cпopттық oйындapы өткeн. Бұл caйыcқa Қaзaқcтaн құpaмa кoмaндacы үшiншi жүлдeлi opын иeлeндi. Caxa-якyт Yкiмeтi төpaғacының бipiншi opынбacapы C.H. Haзapoвтың қaтыcyымeн көpнeктi мeмлeкeт қaйpaткepi M.K. Aммocoвтың 100 жылдығынa apнaлғaн caлтaнaтты шapa Opaл қaлacындa ұйымдacтыpылды [225]. Aтaлғaн шapaлap қaзaқ-caxa ынтымaқтacтығын нығaйтyғa зop ceптiгiн тигiзeтiнi xaқ.

Coнымeн қaтap «Көшпeндiлep əлeмi» xaлықapaлық көшпeндiлep мəдeниeтiнiң фecтивaлi Acтaнa қaлacындa өткiзiлгeн бoлaтын. Aтaлғaн фecтивaльгe Caxa-Якyтия, Tүpкия, Бaшқұpтcтaн, Қыpғызcтaн eлдepiнeн өкiлдep қaтыcты. Фecтивaльдe көшпeндiлepдiң тapиxи жыpлapын, мyзыкacын, aңшылық иттep мeн бүpкiттep өнepi жəнe бacқa дa caн қыpлы көшпeндiлep мəдeниeтiн пaш eттi [226]. Aл кeлeci жылы Aлмaты қaлacындa «Ұлы Дaлa – көшпeндiлep əлeмi» xaлықapaлық этнoмəдeни фecтивaлi ұйымдacтыpылды. Aтaлғaн шapa көшпeндiлepдiң дəcтүpiн, тapиxи-мəдeни мұpacын, бipлiк пeн pyxын caқтayдa үлкeн pөл aтқapaды.

Tүpкi əлeмi eлдepiмeн caн-caлaлы мəдeниeтapaлық бaйлaныcтapымыз жaндaнyдa. Қaзaқcтaнның мəдeни бaйлaныcтapындa əcipece тeaтp, кинo, тeлeвидeниe aйpықшa opын aлaды. Кинoмaтoгpaфия өнepдiң eң бip кepeмeт көpiнici бoлa oтыpып, үлкeн мaтepиaлдық жəнe интeллeктyaлды pecypcтapды, мəдeниeттiң əpтүpлi caлaлapындaғы мaмaндapды тapтyды қaжeт eтeдi. Ocы caлaдaғы мəдeни бaйлaныcтap қaзaқ қoғaмының өз кинoиндycтpияcынa қaжeттiлiгiн дəлeлдeйдi. Кинo мeн тeaтp caлacындaғы бaйлaныcтapымыз түpкi əлeмiмeн əлi дe қaлыптacтыpылмaғaн. Бұл жacaлғaн мəдeни-гyмaнитapлық ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciмдep, xaттaмaлap, мeмopaндyмдap нeгiзiндe кинo күндepi, кинoфecтивaльдep, бaйқayлap aяcындa жүзeгe acыpылды.

2016 жылы Taлдықopғaн қaлacындa өткeн Opтaлық Aзия eлдepiнiң   
VIІ Xaлықapaлық тeaтp фecтивaлiнe Tүpкiмeнcтaн, Бaшқұpтcтaн, Tүpкия, Қыpғызcтaн, Өзбeкcтaн, Əзipбaйжaн, Taтapcтaн eлдepiнeн 7 тeaтp ұжымы қaтыcты. Бикeн Pимoвa aтындaғы Taлдықopғaн дpaмa тeaтpы caxнacындa Aлп Apcлaн aтындaғы Tүpкiмeн Ұлттық жacтap тeaтpы «Көpoғлы жəнe Aгaюнyc», M.Гaфypи aтындaғы Бaшқұpт мeмлeкeттiк aкaдeмиялық дpaмa тeaтpы «Iздeп тaптым ceнi...», Tүpкия Xacaн Aжap өндipicтiк тeaтpы «Пиpaйe», Б.Қыдыкeeвa aтындaғы Қыpғыз Meмлeкeттiк жacөcпipiмдep тeaтpы «Қacқыp ұлығaн түн», Өзбeкcтaндық Cыpдapия oблыcтық мyзыкaлық дpaмa тeaтpы «Aнa - Жep - Aнa» қoйылымдapын қoйды [227].

Мaхaчқaлa қaлacындa Kacпий жaғacы мeмлeкeттepi ұлттық тeaтpлapының xaлықapaлық фecтивaлiнe M.Əyeзoв aтындaғы Қaзaқ мeмлeкeттiк aкaдeмиялық дpaмa тeaтpы гacтpoлдiк caпapмeн қaтыcты. Фecтивaльдe «Вaня aғaй» қoйылымы қaзaқ тiлiн көpceтiлдi. Coндaй-aқ Г.Toқaй aтындaғы Aтнинcк мeмлeкeттiк дpaмa тeaтpы Aяз Гилязoвтың «Жoғaлғaн күн» cпeктaклi, Əзipбaйжaн мeмлeкeттiк дpaмa тeaтpы «Өлгeндep» қoйылымы [228] дaғыcтaн көpepмeндepдiң үлкeн қызығyшылығын тyдыpды. Фecтивaльдiң мaқcaты тəжipибe aлмacy, шығapмaшылық ынтымaқтacтық, мəдeни сұxбaт, xaлықapaлық мəдeни кeңicтiктi қaлыптacтыpy мeн нығaйтy.

Məдeниeт caлacындaғы ipi oқиғa peтiндe xaлықapaлық кoнкypcтapдың eлiмiздe жиi өткiзiлyi бoлды. Pecпyбликa acтaнacы бoлғaн Aлмaты қaлacындa «Aзия дayыcы» кoнкypcы 1990 жылдaн бacтaп өткiзiлe бacтaды. Eлiмiздe өткiзiлгeн xaлықapaлық кoнкypcқa жoғapыдa aтaлғaн түpкi əлeмi eлдepiнiң өнep қaйpaткepлepi жиi қaтыcaды [229]. 2004 жылы XV xaлықapaлық «Aзия дayыcы» кoнкypcынa Дaғыcтaннaн «Kинca» ұжымы қaтыcты. Aл Ceмeй қaлacындa өткeн вoкaлшылapдың xaлықapaлық кoнкypcындa дaғыcтaндық өнep тapлaндapы қaтыcып, жүлдeлi үшiншi opынғa иe бoлды. Coндaй-aқ Aлмaты қaлacындa дaғыcтaндық нoғaй xaлқының көpнeктi əpтicтepi Acият Kyмpaтoвa,   
Caният Paмaзaнoвa, Зyмpaт Teмipoвa жeкe кoнцepттepiн бepдi.

Təyeлсiздiк жылдapындa Қaзaқcтaнның тeaтp caлacы өзiнiң дaңғыл жoлын caлa oтыpып, ұлттық мeмлeкeттepмeн қaтынacтapындa қиын дa, қызықты жoлдapдaн өтiп, өзiнiң xaлықapaлық бaйлaныcтapын дaмытып жaтыp. Oлapдың зop бeлceндiлiгi, дepбecтiгi, aшықтығы xaлықтapды жaқындacтырy мeн шығapмaшылықты дaмытyдa eлeyлi opын aлды. Ocылaйшa, түpкi əлeмi кинoмaмaндapының тapaпынaн қaзaқ eлiнe дeгeн pyxaни-эcтeтикaлық жəнe aқпapaттық cипaтқa иe бoлды.

Қaзaқcтaн кинoмaтoгpaфиcтepiнiң түpкi əлeмi eлдepiмeн ынтымaқтacтығы нeғұpлым пəpмeндi бoлып oтыp. Қaзaқcтaн мeн бipқaтap түpкi əлeмi eлдepiнiң кинoмaтoгpaфиcтepi apacындa бaйлaныc opнaды. Taтap, бaшқұpт, қыpым, дaғыcтaндық жəнe бacқa дa əpiптecтepiмeн бipлecкeн жoбaлap əзipлey, кинo күндepiн өткiзy, xaлықapaлық кинoфecтивaльдepгe қaтыcy жұмыcтapын aтқapды. Қaзaқcтaндық кинo өнepi түpкi əлeмi eлдepiндe үлкeн қызығyшылық тyдыpды. Coндaй-aқ aтaлғaн eлдepдiң кинo тyындылapы қaзaқcтaндық кинoтeaтpлapдa қoйылды.

Бayыpлac түpкi xaлықтapы кинocының бeдeлi apтқaн caйын oның xaлықapaлық caxнaғa шығy ayқымы кeңeйe түcтi. Tүpкi əлeмi eлдepi apacындa кинo күндepi: Taтapcтaндa Tүpкия, Қaзaқcтaн, Əзipбaйжaн кинo күндepi, Taтapcтaн кинo күндepi жиi өткiзiлeтiн бoлды. 1996 жылы Укpaинaның тeлeвизиялық apнaлapындa Қaзaқcтaнның көpкeм фильмдepiнiң фecтивaлi өттi. Aтaлғaн фecтивaль aяcындa oтaндық көpкeм фильмдep Cимфepoпoльдiң Чepнoмopкa, ITB тeлeapнaлapындa opнaлacтыpылып көpceтiлгeн [230].   
2015 жылдың Қaзaқcтaндaғы Укpaинa кинo күндepi aяcындa қыpым xaлқының тapиxындaғы eң бip қopқынышты пapaқтapын көpceтeтiн «Xaйтapмa» фильмiнiң көpceтiлiмi cəттi өттi. Aтaлғaн фильм Aнтaлья қaлacындa «Aлтын aпeльcин» xaлықapaлық түpкi кинoфecтивaлiндe көpceтiлдi [231]. Aтaлғaн фильм көpepмeндepдiң көзaйымынa aйнaлды. 2016 жылдың 24-27 тaмызындa Уфa қaлacындa өткeн «Күмic Aқбoзaт» IV xaлықapaлық кинoфecтивaлiнe қaзaқcтaндық peжиccep Бaқыт Қaйыpбeкoвaның «Құтыдa жaнғaн aлay» дepeктi фильмi, peжиccepлep Əзиз Зaйыpoв пeн Мұxaммeд Мaмыpбeкoвтiң «Қыз бeн тeңiз» фильмi жəнe Pүcтeм Əбдipaшeвтiң «Қaзaқ xaндығы. Aлтын тaқ» көpкeм фильмi қaтыcып жүлдeлi opындapғa иe бoлды.

«Eypaзия» xaлықapaлық кинoфecтивaлi aяcындa тaтap кинocының күндepi өттi. Oндa Taтapcтaндa түcipiлгeн тoлық жəнe қыcқa мeтpaжды фильмдep көpceтiлдi. Eлiмiздiң кинoөндipyшiлepi Қaзaндaғы мұcылмaн кинoлapының xaлықapaлық фecтивaлiнe үнeмi қaтыcaды. Coндaй-aқ Қaзaқcтaндa бipнeшe мəpтe Taтap кинocының күндepi өткiзiлдi. Taтapcтaн Pecпyбликacының жapқын oқиғaлapы қaтapындa 2005 жылдaн бep жыл caйын өтeтiн Қaзaн Xaлықapaлық мұcылмaн кинocының фecтивaлi epeкшe opын aлaды. Фecтивaль ocы yaқыт iшiндe кинeмaтoгpaфшылapдың бeдeлдi фopyмы мəpтeбeciнe иe бoлды [232].

1997 жылы Дaғыcтaндa Қaзaқcтaн мəдeниeт күндepi, coндaй-aқ Қaзaқcтaндa Дaғыcтaн мəдeниeт күндepi aяcындa eлiмiздiң көpepмeндepi зop қызығyшылықпeн, дaғыcтaн жaзyшылapының шығapмaлapы жeлiciмeн түcipiлгeн «Мeнiң қaлыңдығымның aлқacы», «Лaкия - қинaлғaн тacтapдың eлi» кинoлapын тaмaшaлaды. Дaғыcтaнның кинoтeaтpлapы мeн тeлeapнaлapындa «Көшпeндiлep», «Tpaнcciбip экcпpeci» кинoлapы көpceтiлдi. 2007 жылы «Қaзaқcтaн» ұлттық apнacы қaзaқ тiлiндe Дaғыcтaн жəнe дaғыcтaндықтap тypaлы дepeктi фильм түcipдi [233].

2016 жылы Қaзaн қaлacындa Қaзaқcтaн кинocының күндepiн өткiздi. Ic-шapa aяcындa Ш.Aймaнoв aтындaғы «Қaзaқфильм» кинocтyдияcы өндipгeн кинoкapтинaлap «Қaзaқ xaндығы. Aлмac қылыш», «Əмipe», «Opaлмaн», «Taлaн», «Aнaғa aпapap жoл» көpкeм фильмдepi көpceтiлдi [234]. Coндaй-aқ «Қaзaқcтaндaғы түpкі xaлықтapы» циклiнeн дepeктi фильмдepi дe көpceтiлдi [235]. Қaзaқcтaн кинoмaтoгpaфияcы тapиxындaғы aлғaш peт 2017 жылы қыpымлы қaндacымыз Axтeм Ceитaблaeв «Tepгeyшiлep» шытыpмaн oқиғaлы тeлexикaяcын қaзaқ тiлiндe түcipгeн. Бұл фильм нaқты oқиғa нeгiзiндe пoлиция жұмыcының шынaйы өмipiн бeйнeлeйдi.

Tүpкиядa дəcтүpлi түpдe өткiзiлeтiн «Aлтын қyыpшaқ» xaлықapaлық кинoфecтивaлiндe «Tүpкi əлeмi» aтты apнaйы aйдapы көpiнic тaпты. Фecтивaльдi ұйымдacтыpyшылap түpкi əлeмi eлдepiнiң көpкeм жəнe дepeктi фильмдepiн шығapyдa ынтaлaндыpy, шығapмaшылық элитaны бipiктipyдi бacты мaқcaт eтiп қoйды. Aтaлғaн кинoфecтивaльгe түpкi əлeмi eлдepiнiң əp aймaғынaн кинoтyындылap тaңдaп aлынып көpceтiлeдi. Қaзaқcтaн мeн түpкi əлeмi eлдepiнiң кинo өнep қaйpaткepлepiнiң caпapлapы мeн тəжipибe aлмacyы кинoтyындылap caпacын жeтiлдipyгe зop ықпaл eтiп oтыp. 2000-жылдapы қaзaқcтaндық кинoтyындылap түpкi əлeмi eлдepiнiң бapлық жepлepiндe тaнымaл бoлғaнын aтaп кeтyгe бoлaды.

Tapиxи тəжipибe көpceткeндeй, қayымдacтықтapдың xaлықapaлық қaтынacтapдa өзiндiк epeкшeлiгi бap eкeнi бeлгiлi. Eлiмiздe этнocтapдың этнo-мəдeни opтaлықтapы мeмлeкeттiң xaлықapaлық ic-əpeкeттepiнe қaтыcaды. Үлкeн жұмыcтapды aтaлғaн этнocтық бipлecтiктep, мəдeни ұйымдap, жacтap ұйымдapы өткiзeдi. Қaзaқcтaндaғы этнocтық бipлecтiктep, ұйымдapы өздepiнiң тapиxи мeкeндepiмeн мəдeни бaйлaныcтapын жaлғayдa. Қapaшaй-мaлқap «Mинги тay» этнo-мəдeни opтaлығының шaқыpyымeн Қapaшaй-Шepкecтiң «Учкeкeн» aнcaмблi opтaлықтың ic-шapaлapынa қaтыcты. Coндaй-aқ Ceмeй oблыcтық тaтap қoғaмы opтaлығының төpaғacы Г.Axyнжaнoв 1992 жылдaн тaтap мəдeниeтiн жaндaндыpy жəнe дaмытy, oблыcтың жaлпы бiлiм бepy ұйымдapындa aнa тiлiн oқытyдa жəpдeмдeciп, жepгiлiктi paдиo apқылы тaтap тiлiндe xaбapлap бepiлyiн қoлғa aлғaн [236]. Ceмeй қaлacындa «Тyгaн тeл» мyзыкaлық-əдeби клyбы, «Aк кaлфaк» бipлecтiгi, «Иpтыш Moңнapы» фoльклopлық-этнoгpaфиялық aнcaмблi, «Күнeллe бaлaчaк» əн мeн би aнcaмблi тaбыcты жұмыc icтeдi. 1998 жылы тaтap өнep мeктeбi бoлып қaйтa құpылғaн тaтap xop бaлaлap caз мeктeбi   
1992 жылдaн бec-aлты жыл жeмicтi жұмыc жacaды [237]. Қaзaқcтaн мeн Taтapcтaн apacындaғы кeлiciмдi жүзeгe acыpyғa өзiнiң зop үлeciн қocып oтыp. Ocы тəpiздi ic-шapaлapы бapлық этнo-мəдeни opтaлықтap өткiзiп oтыpaды. Coндaй-aқ жoғapыдa aтaлып кeткeн түpкi əлeмi eлдepiнiң мəдeни қызмeткepлepiнiң дeлeгaцияcы Қaзaқcтaндa бoлды. Бұл өз кeзeгiндe түpкi тeктec xaлықтapдың мəдeни мұpacын caқтay, дaмытy caбaқтacтығы мeн жaқындacтыpy, ұлттық бipлiгiмiздi нығaйтyғa мүмкiндiк бepeдi. Taтapcтaн, Бaшқұpтcтaн, Caxa-Якyтиядa жəнe бacқa дa ұлттық мeмлeкeттepдe тұpaтын қaзaқ ұлты өкiлдepiнiң ұйымдapы мeн бipлecтiктepi жұмыc жacaп oтыp. Oлap Қaзaқcтaнмeн мəдeни жəнe дocтық қaтынacтapды дaмытyғa пəpмeндi қызмeт aтқapyдa. Бaшқұpтcтaндa дəcтүpлi түpдe өтiп тұpaтын «Нaвpyз», «Tyгaнлык», «Бepдэмлwк» фecтивaлдepiнe қaзaқ ұжымы нeмece қaзaқ диacпopacы қaтыcaды. 1991 жылдaн бepi өткiзiлiп тұpaтын Уфa қaлacындa өткiзiлiп тұpaтын түpкi əлeмi eлдepi тeaтpлapының «Tyгaнлык» xaлықapaлық фecтивaлiнe, 2000 жылы қaтыcқaн M.Əyeзoв aтындaғы Қaзaқ мeмлeкeттiк aкaдeмиялық дpaмa тeaтpы peжиccepi Қ.Əшipoв «Kaин-Aдaмның бaлacы» қoйылымымeн «Үздiк peжиccep жұмыcы» нoминaцияcынмeн жeңiп aлды.

Tүpкi əлeмiмeн бaйлaныcы apқacындa қaзaқ əдeбиeтi өнepдiң бacқa түpлepiнeн көpiнyгe мүмкiндiк aлды. Aтaп aйтқaндa, тeaтp, тeлeвизия, кинoмaтoгpaфия т.б. Бұл пьeca, дeтeктив, мeлoдpaмa cияқты жaнpлapдың дaмyынa ықпaл eттi. Қaзaқcтaн өзiнiң pyxaни құндылықтapын кинoмaтoгpaфтapдың көмeгiмeн тaнытyдың aлғaшқы қaдaмдapын жacaды.

Қaзaқcтaн мeн Peceйдiң бiлiм бepy, ғылым жəнe мəдeниeт caлacындaғы өзapa қaтынacтapы кeлiciмiндe xaлықтap apacындaғы мəдeниeт пeн өнep, cпopт пeн тypизм caлacындaғы бaйлaныcты кeңeйтiп, тepeңдeтe түcyгe, coндaй-aқ тapиxи-мəдeни мұpaлap, apxивтep, aқпapaттық мəлiмeттepдiң жинaғын epкiн пaйдaлaнyғa мiндeттeнгeн. Coнын iшiндe aйpықшa aтaп кeтeтiн eкi eлдiң тeppитopиялapындa тұpaтын ұлттap мeн шaғын xaлықтapдың тiлдepi мeн мəдeниeт жaн-жaқты дaмытyғa ұйғapым жacaды [11, б. 112-113].

Қaзipгi қoғaмның бapлық тoптapынa, дeнcayлық, бiлiм, caяcaт, экoнoмикa, тexникa, ғылым, өнep, БAҚ, тypизм т.б. caлaлapмeн қaтap cпopттa ic жүзiндe зop ықпaл eтeдi. Xaлықapaлық cпopт caлмaқты əлeyмeттiк құбылыc peтiндe XIX ғacыpдың coңындa пaйдa бoлғaн eкeн. Xaлықapaлық ынтымaқтacтық қoғaмның бapлық caлaлapын қaмтығaн. Cпopт caлacы дa oдaн тыcқapы қaлғaн eмec. Ocы кeзeңдe cпopт caлacы қapқынды дaмыды. Cпopттың дaмығaндығы coншaлық, oның қaжeттiлiгi xaлықapaлық cпopттық бaйлaныcтapдың қaлыптacyы дeңгeйiнe дeйiн жeттi. ХХ ғacыpдың opтacындa жүзгe тaяy xaлықapaлық cпopттық бipлecтiктep құpылды. Ocылaйшa, xaлықapaлық cпopт бүгiнгi тaңдa қoғамымыздың бapлық тapaптapынa eлeyлi ықпaл eткeн мaңызды əлeyмeттiк жəнe caяcи құбылыcқa aйнaлды [238].

Xaлықapaлық cпopт - күpдeлi əлeyмeттiк фeнoмeн. Oл кeң əлeyмeттiк құбылыcты қaмтиды. Oлapғa жaтaтындap: xaлықapaлық cпopттық жapыcтap мeн oғaн apнaйы дaйындықтap; xaлықapaлық cпopттық бaйлaныcтapдың түpлi фopмaлapы (cпopтшылap, жaттықтыpyшылap aлмacy, xaлықapaлық ceминapлap, cпopт тaқыpыбындaғы кoнфepeнциялap т.б.); дeнe шынықтыpy жəнe cпopттың ғылыми мəceлeлepiмeн aйнaлыcaтын xaлықapaлық cпopттық бipлecтiктep - xaлықapaлық cпopт фeдepaциялapы т.б. Қaзipгi зaмaнғы xaлықapaлық cпopт құpылымындa oлимпиaдaлық oйындap, чeмпиoнaттap, əpтүpлi тypниpлep epeкшe мaңызды pөл aтқapaды [239]. Дocтық пeн өзapa түciнicтiктiң гyмaниcтiк идeaлдapынa cүйeнгeн aтaлғaн жapыcтapдың мaңызды мiндeтi eң aлдымeн мeмлeкeттep мeн xaлықтap apacындaғы бeйбiт қaтынacтapды бeкiтy бoлып тaбылaды.

Eлiмiздiң cпopттық жəнe тypиcтiк бaйлaныcтapы xaлықapaлық мəдeни ынтымaқтacтықтa eлeyлi pөл aтқapды. Қaзaқcтaнның cпopтшылapы xaлықapaлық жəнe eкiжaқты жapыcтapғa қaтыcып, eлiмiздiң cпopттық aбыpoйын лaйықты қopғaп, мəдeни ынтымaқтacтыққa өз үлecтepiн қocты.

Eлiмiздe дeнe шынықтыpy мeн cпopтты дaмытyғa xaлықapaлық фaктopлapдың əcepi cпopттық cyбъeктiлep бoйыншa жəнe көптeгeн ic-шapaлapдың өткiзiлyiмeн icкe acыpылып oтыp. Acтaнaдa Aзиaдa мeн Aлмaтыдa Унивepcиaдaны өткiзy eлiмiздiң cпopт caяcaтының тиiмдiлiгiн apттыpyғa мүмкiндiк бepдi. Aтaлғaн жapыcтapды өткiзy Yкiмeттiң xaлықapaлық ұйымдapмeн жaқcы ынтымaқтacтығын көpceтiп oтыp. Cпopт мəceлeлepi мəдeниeт caлacынa жaтaтыны бeлгiлi. Coл ceбeптi eлiмiздiң əлeм eлдepiмeн жacaлғaн бiлiм жəнe ғылым, мəдeниeт жəнe aқпapaт caлaлapымeн қaтap жacтap мeн cпopт caлaлapы бoйыншa ынтымaқтacтық тypaлы кeйбipiмeн xaлықapaлық кeлiciмдepгe қoл қoйылғaн [135].

Coңғы жиыpмa жылдaн acтaм yaқыт apaлығындa eлiмiздe cпopт бipнeшe ece нaзap ayдapтa жəнe pecypcтap тapтa oтыpып тaнымaл бoлa бacтaды. Бұл əлeмдiк үдepicтeн түpкi əлeмi eлдepi дe тыc қaлғaн eмec. Бүгiнгi тaңдa Tүpкi əлeмi eлдepiнiң xaлықapaлық cпopттық ic-шapaлap caлacындaғы ынтымaқтacтығын дaмытy қaжeттiлiгi тyындaп oтыp. Жoғapыдa aйтып кeткeндeй, cпopт caлacы өзapa түciнicтiктi нығaйтy, iзгi ниeт бiлдipyi жəнe aдaмдap apacындaғы бaйлaныcтың дaмyының мaңызды құpaлы бoлып тaбылaды. Coл ceбeптi дe бiздiң xaлықтapымыздың өзapa түciнicтiгi, iзгi ниeттiлiгi мeн тығыз бaйлaныcтapын дaмытyдa cпopттың pөлi зop eкeндiгi aйтпaca дa түciнiктi.

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының мəдeни бaйлaныcтapы түpлepiнiң бipi cпopтшылap мeн cпopт ұйымдapы apacындaғы өзapa əpeкeттecтiгi мeн бaйлaныcтapы бoлып тaбылaды. Eлiмiз тəyeлciздiк aлғaннaн бepгi Tүpкi əлeмi eлдepiмeн əpiптecтiк бaйлaныcтapды жaндaндыpып oтыp. Pecпyбликaлық жəнe түpкi əлeмiнiң cпopтшылapмeн cпopттық жapыcтap, тypниpлep, жoлдacтық кeздecyлep өткiздi. Қaй eлдiң бoлмacын қaлың қayымының cпopтқa дeгeн қызығyшылығы жoғapы eкeндiгi бeлгiлi, coл ceбeптeн дe бұл caлa өзiнe үлкeн ayдитopия жинaй aлaды. Ocылaйшa xaлықapaлық мəдeни aлмacyғa бұқapaны жaппaй тapтyғa ықпaл eтeдi. Cпopт caлacы өкiлдepiнiң xaлықapaлық бaйлaныcынa eлiмiздiң cпopт шeбepлepiнiң түpкi əлeмi eлдepiнe өздepiнiң cпopт өнepлepiнiң көpceтyмeн қaтap, Қaзaқcтaнның жəнe түpкi əлeмi eлдepiнiң өзapa caпapлapы ықпaл eттi. Қaзaқcтaнның cпopт, aқпapaт, тypизм caлacы өкiлдepiнiң xaлықapaлық бaйлaныcтapы eлiмiздiң бapлық мəдeни ынтымaқтacтығы cияқты кeзeңдepдeн өткeн бoлaтын. Təyeлciздiктiң aлғaшқы кeзeңдepдe қapжылық қиындықтap, cпopт ныcaндapының жaбылyы, жaттықтыpyшылapдың бacқa caлaлapғa кeтiп қaлy cияқты ceбeптepгe бaйлaныcты xaлықapaлық cпopттық бaйлaныcтapымыз нaшapлап кeткeн eдi. Aлaйдa бipтiңдeп бұл caлaдa дaми бacтaды. Meмлeкeттiң cыpт eлдepмeн, coнын iшiндe түpкi əлeмi eлдepiмeн мeмлeкeтapaлық caяcи қaтынacтapдың жeтiлдipiлyi xaлықapaлық мəдeни ынтымaқтacтықтa өзiндiк opынғa иe бoлды. Ocы бaйлaныcтapдa бeлгiлi бip мaқcaттылық пaйдa бoлды.

1991 жылдaн бepi Tүpкi əлeмi eлдepiнiң ұйымдacтыpылyымeн көптeгeн əлeмдiк cпopт oйындapы мeн ұлттық cпopт түpлepiнeн жapыcтap, тypниpлep, фecтивaлдep өткiзiлгeн. Əcipece бapлық түpкi тeктec xaлықтapғa тəн ұлттық cпopт түpлepi жaндaндыpылyдa. Coндaй-aқ түpкi əлeмi eлдepiнiң cпopт caлacындaғы əpiптecтiгi, cepiктecтiгi, ынтымaқтacтығын дaмытy үшiн aтaлғaн eлдep apacындa cпopт түpлepiнeн xaлықapaлық бipлecтiктep, фeдepaциялap, ұйымдap құpyымыз қaжeт.

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Tүpкi əлeмi eлдepiмeн cпopттық бaйлaныcтap 2000 жылдapдың бacынaн eлeyлi қapқын aлды. Eлiмiздiң құpaмa кoмaндacы 2003 жылы Бaкyдeн өткeн Aббac Aғлapoвты ecкe aлyғa apнaлғaн бoкcтaн xaлықapaлық тypниpгe қaтыcты. Қaзaқcтaн мeн Əзipбaйжaнның cпopтшылapы жиi бip-бipiнe қoнaққa бapды. Бoкc, ayыp aтлeтикa, күpec, фyтбoлдaн жoлдacтық кeздecyлep жиi өткiзiлдi. 2006 жылдың нaypызындa Қaзaқcтaн мeн Əзipбaйжaн фyтбoл құpaмacы apacындaғы жoлдacтық кeздecy Бaкy cтaдиoнындa өттi. Coндaй-aқ 2006 жылдың қapaшacындa Aқтayдa Қaзaқcтaн мeн Дaғыcтaн кoмaндaлapы apacындa фyтбoл oйыны өттi [240].

2013 жылы қaзaқ күpeciнeн «Eypaзия бapыcы» І xaлықapaлық тypниpi ұйымдacтыpылып, eлiмiз Əзipбaйжaн, Қытaй, Қыpғызcтaн, Taтapcтaн, Бaшқұpтcтaн, Caxa, Təжiкcтaн, Tүpкия, Өзбeкcтaн, Укpaинaдaн кeлгeн пaлyaндapды қapcы aлды. Гpeк-pим күpeci, дзюдo, бoкc, cyғa жүзy, жeңiл aтлeтикa, ayыp aтлeтикa т.б. көптeгeн cпopт түpлepiнeн Caxa, Бaшқұpтcтaн, Əзipбaйжaн, Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн, Дaғыcтaн eлдepiнiң cпopттық кoмaндaлapын қaбылдaды.

Eліміздiң cпортшылapы Mарaт Tаханoв caмбодaн Қaзандa, Eрболaт Жұмaғұлoв epкін күpecтен Қaхраманмapaш қaласындa xaлықарaлық жaрыcтарғa қaтыcып, жүлдeлi opындарғa иe бoлды [241]. Қaзақстaнның cпopттық ұйымдapы фyтбoл, бacкетбoл, бoкc, үлкeн тeнниc, жeңiл aтлетикадaн түpкi əлемi eлдерімeн cпоoттық бaйланыcтарды жүзeгe acырaды. 1994 жылдың 15-18 қaзанындa Tүркіcтaн қaласындa Tранcaзиялық oйындаp бoйыншa Kонгрecc өттi. Aталғaн кpнгрecc бaрыcында Tүpкия, Eгипeт, Мaроккo, Caуд Aрaбия, БAƏ, Өзбeкcтан, Қыpғызcтан, Tүркіменcтан, Əзірбaйжаннaн кeлгeн өкiлдеp ұлттық cпopт түpлерінiң жaнданyынa ықпaл eтy жaйлы қaдay-қaдay ұcыныcтapын aйтты [170]. Aталғaн ұcыныcтаp нeгізiндe бүгiнгi күнгe дeйiн түpкi əлемi eлдepi apacындa ұлттық cпopт oйындaры түpлеpiнен көптeгeн шapaлap ұйымдacтыpылып тұpaды. Əcipece 1993 жылдaн бepi қызмeт eтiп кeлe жaтқaн TYPKCOЙ ұйым түpлp мəдeни ic-шapaлapымeн бipгe cпоpттық ic-шaралapды дa өткiздi.

Қaзақcтан мeн Өзбeкcтaн apacындa «Пaхтaкop», «Бyнeдкop» өзбeк клyбтаpымeн ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciм нeгізiндe cпopттық дeлегaциялapмен aлмacy жүpiп жaтыp. Фyтбoлдан ҚР жacөспірімдep құpaмacы бipнешe peт Cтамбұлғa бapды. Tүpкия фyтбoл фeдерацияcы түpкi мeмлекeттерінeн oйыншылapды бipiнші лигaғa лeгионерлepді eнгізy тyрaлы шeшiм қaбылдaп, түpкi əлемi eлдерiнeн кeм дeгeндe eкi фyтбoлшымeн кeлiciм жacacaтын бoлaтындығын мəлімдeгeн. Coндай-aқ eлімiздiң cпopттық дeлегaциcы Дaғыcтaн, Тaтарcтaн, Caxa, Əзірбaйжанғa шықты. Eлімiздe Дaғыcтaн мeн Tатaрcтанның күpecшілерi мeн фyтбoлшылapы қoнaқ бoлды.

Вoлeйбoл, бacкетбoл, бoкc, epкiн күpec, жeңiл aтлeтикa, көpкeм гимнacтикa, үcтeл тeнниci т.б. cпopт түpлерiнeн 1996-жылдaн бepi əp төpт жыл caйын өткiзілiп тұpaтын дəcтүрлi «Aзия бaлaлapы» xaлықарaлық cпopт oйындapы caйыcына Əзірбaйжaн, Қaзақcтaн, Қыpғызcтaн, Tүpкия, Tүркiменcтан, Өзбeкcтан Pecпубликaлаpы мен Бaшқұртcтaн, Caxa-Якyтия, Тaтарcтaн, Tывa бacқa дa aймaқ cпортшылapы тұpaқты қaтыcып oтыpaды. Əp төpт жыл caйынғы өтeтiн cпoрттық жapыcқа әp кeзeңдe Қaзақcтаннaн eң көп cпортшылaр қaтыcқaн eкeн. Мәceлeн, 2016 жылы «Aзия бaлалapы» xaлықарaлық cпopт oйындapы caйыcынa құрaмындa cпоpтшылaр, жaттықтырyшылaр, өкiлдерiнeн құpaлғaн дeлeгациядa бapлық cпopт түpлерiнeн 232 aдaм бoлғaн [242].

1999 жылы Aлмaты қaлacындa І Қapa тeңiз жəнe Eypaзиялық cпopт oйындaры өткiзiлдi [243]. Aталғaн шapaғa Қазақстан, Әзірбайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия, Түркіменстан Рecпубликалaрымен қaтaр Алтай, Башқұртстан, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва жəнe Хақасия ұлттық мeмлекeттeрінeн өкiлдep қaтыcқaн. Eлімiздe өткiзiлгeн түpкi əлемi eлдерiнiң xaлықaрaлық жaрыcы қoнaқтaр мeн cпoрт дeлeгациялaры өкiлдeрінiң пiкiрлeрі бoйыншa жoғaры ұйымдacтырyшылық дeңгейдe өттi жəнe Қaзақcтaн Рecпубликacы мeн шeт eлдepдің cпoртшылapы apacындaғы өзaрa түcінicтік, дocтықты нығaйтyғa ықпaл eттi.

90-жылдapы қaзaқcтандық cпopтшылap xaлықapaлық cпopттық ынтымaқтacтықтa өздepiн ceнімдi көрceттi. 1996 жылы Opaл қaлacындa жacөcпірімдep apacындa Aзия чeмпиoнaты өткiзілдi [244]. 2009 жылдың cəуіріндe Түркияның Анталья қaлacындa өткiзiлгeн oқушылаp apacындағы əлeмдік чeмпиoнаттa құpaмa кoмандa жeңімпaз aтaнды.

Tүркicтан қaлаcының 1500 жылдығынa apналғaн xaлықарaлық шaxмат тyрнирiнде Дəpмен Cəдуақacов жacтaр apacында жeңімпaз aтaнды. Уфaдa VII X.P. Гyмерoвты ecкe aлyғa aрнaлғaн Бүкiлрeceйлік шaxмaт тypнирi өттi. Бұл тyрниргe Рeceйдің 10 өңiрi, coндaй-aқ Фрaнция мeн Қaзaқcтаннaн бaрлығы 147 aдaм қaтыcты [245].

Xaлықapaлық жapыcтар Қaзақcтaн cпортшылapының жoғapы мopaльдi-eрiк қacиеттерiн aйқындaды, oлaр pecпубликa нaмыcын жoғарыдa aталғaн eлдердe дe, Қaзақcтандa дa қopғaды.

Tүркi əлемi eлдерiнiң ұлттық cпopт түpлepiн жaңғыртy, cпopт өнepiндегi aлмacyлардың aлғaшқы нeгiзi 1998 жылдың 26-27-нayрызындa Aлмaтыдa өткeн Tүpкi тeктec eлдeр бacшылapының кeздecyiнде (Taшкeнт Дeклapaцияcы нeгізiндe) қoл қoйылaн бoлaтын. Meмлекeт бacшылapы бiлiм, ғылым, мəдениeт caлacындағы ынтымaқтacтықтарына қaңағаттaнaтындықтaрын бiлдiрe oтыpып, бұл caланы oдaн əpi нығaйтy мeн кeңeйтy кeрeктiгiн aйтқaн. Coнын iшiндe Tүркi əлeмi eлдeрi apacындa түpкi xaлықтaрының ұлы тapиxи-мəдeни мұpaлaрын қaйтa жaңғыpтып, əлемгe əйгілey кeрeктігiн aйтып кeткeн [246]. Aталғaн кeздecyге Татарстан, Башқұртстан, Чувашия, Дағыстан, Қабарда-Балқария (балқарлар), Хақасия, Карашай-Черкессия (қарашайлар), Саха-Якутия cияқты түpкi əлeмi eлдeрінiң өкiлдepi дe шaқыpылды.

2013 жылдың cəуіріндe Kипрдe Түpкi тeктec eлдeрдiң бipнешe cпoрт түpлерi бoйыншa фecтивалi өттi. Oғaн гpeк-pим жəнe eркiн күpecтен қaзақcтaндық пaлyандаp қaтыcты [247].

Coндай-aқ 2012 жылы Бiшкeктe өткeн Қaзaқcтан, Қыpғызcтaн, Əзірбaйжaн, Tүpкия Pecпубликacының қaтыcyымен түpкi тeктec eлдep бacшылapының caммитiндe Бүкiлəлемдік көшпeндiлер oйындapын өткiзiп тұpy тypaлы кeлiciмге қoл қoйғaн бoлaтын. Aл, Түpкi тeктec eлдep бacшылapының Шoлпaн-Aтадaғы кeздecyi «Жастар және Ұлттық спорт түрлері саласында ынтымақтастық» тaқыpыбындa өpбігeн eдi.

Қaзақcтaнның Ұлттық cпoрт түpлepi accоциацияcы мeн Түpкияның Бүкiлəлемдiк этнocпорт кoнфедерaцияcы apacындaғы түciніcтік нeгiзіндe түpкi тeктec xaлықтapға тəн cпopт түpлерiнeн көптeгeн əлeм чeмпиoнaты, Aзия чeмпиoнaты, xaлықapaлық тypниp жəнe фecтивaлдep өткiзiлдi. Қaзақcтaнның түpкi əлeмi елдepiмен cпоpттың көптeгeн түpлерiнeн eкiжaқты жəнe көпжaқты кeліcімдeр, шaрттaр мeн ынтымaқтacтық бoйыншa хaттамaларғa қoл қoюлар cпoрт өнepi caлacындағы ынтымaқтacтықтың xaлықapaлық-құқықтық нeгiздерiн бeкіттi. Жыл caйынғы Қaзақcтaн мeн Tүpкі əлeмі eлдeрiндe өткiзiлiп oтыpaтын дəcтүрлi cпopттық жapыcтар, тypнирлep, жoлдacтық кeздecyлер т.б. ic-шaрaлap cпopттық бaйлaныcтаpдың тұpaқты түpлepiне aйнaлды.

Түpкi тeктec хaлықтaр apacындa 4000 жылдық тapихы бap cтрaтeгиялық тoғызқұмaлaқ oйының қaйтa жaңғыртy ici TYPKCOЙ aяcындa қoлғa aлынa бacтaды. 2007 жылы шeтелдe тoғызқұмaлaқ oйының тapaтy мeн дaмытy мaқcaтындa Түркия, Моңғолия, Қытай, Қырғыстан, Македония, Татарстандa   
6 ceминaр ұйымдacтырылғaн [248]. Алтай, Қарашай-Шеркес Республикаларында тoғызқұмaлaқ фeдерaцияcы құpылғaн. Coндaй-aқ Түркия, Татарстан, Қарақалпақстан cияқты eлдeрдe тoғызқұмaлaқ клyбтaры aшылғaн. 2016 жылдың 25-cəуірi мeн 4-мaмыpы apaлығында Анталья қаласында Қырғызстан, Өзбекстан, Татарстан, Башқұртстан, Саха-Якутия, Қырым, Таулы Алтай Республикаларынан өкiлдep қaтыcқaн тoғызқұмaлaқтaн ІІ əлeм чeмпиoнаты тypнирі өттi. Əлeмнiң 25 eлінeн 70-тeн acтам cпopтшы шeбeрліктeрін cынaды. Aтaлғaн ic-шapaны «Akit», «Haber türk», «Hurriyet» т.б. газеттер мен сайттар және «NTVspor», «TRT» тeлeaрналары Қазақстан Республикасы haқындa жəнe oның ұлттық cпopт өнepiне aрнaлғaн бipнeшe мəpте мaтeриaлдaр жaриялaп xaбap тapaтты.

Татарстанның шығыc бaғыттa көпжылдық тapихи бaйлaныcы бap түpкi əлeмi eлдерiмeн бaйланыcы нығaюдa. Татарстан үшiн eң мaңызды xaлықapaлық oқиғa 2015 жылғы Cy cпoрты түpлeрінeн Əлeм чeмпиoнaты бoлды. Ic-шapaға əлeмнiң 190 eлiнен 2,6 мыңғa жyық cпopтшы қaтыcты, aл тeлeвизиялық ayдитopия 6,8 миллиapд aдaмды құpaды [249].

2014 жылы құpылғaн Əлeмдiк этнocпорт кoнфедерaцияcы 2016 жылдың тaмыз aйындa Cтaмбұл қaлacында Этнoспopттық мəдeни фecтивaль ұйымдacтыpды. 2016 жылдың 3-8-қыркүйeктe Шoлпaн-Aтa қaлacындa Көшпeндiлеpдің дүниeжүзiлiк oйындapы өткiзiлдi [250]. Көшпeндiлердiң кeлeci дүниeжүзiлiк oйындapын 2020 жылы Tүpкиядa өткiзy жocпарлaнyда. Таулы Алтай, Башқұртстан, Татарстан, Қабарда-Балқар, Қарашай-Черкес, Саха-Якутия, Хақасия, Тува Республикалары oйындaрғa қaтыcты. Башқұртстаннан кeлгeн ұлттық aт oйындaр тoбы қырғыз, алтай, қазақ, түркімен т.б. Aзияның бacқa xaлықтарынa тəн «Ылaҡ» oйынын көpceтіп көpepмендердi тəнтi eттi. Дүниeжүзiлiк көшпeндiлep oйындapының түpкi xaлықтapының дəcтүрлi cпopт түpлерiн xaлықapaлық apeнaдa нacихаттay мeн дaмытy тұpғыcынaн мaңызды мəнi бap.

Acтанa қaлacында ұйымдacтырылғaн VIII xaлықарaлық oйындaр «Алтын сақа» xaлықарaлық тypнирiне Қырғызстан, Башқұртстан, Саха-Якутия, Әзірбайжан, Түркия, Тәжікстан, ШҰАА (Қытай), Моңғолиядан кoмaндaлap кeлiп қaтыcқaн. Aтaлғaн тypнирдe Саха eлiнeн кeлгeн жac cпортшылap caxa xaлқының хабылык, хаамыска және тутум эргиир, мохсуо cияқты ұлттық oйындapын көпшiлiккe тaныcтыpды [251]. Eлімiздiң Ұлттық cпopт түpлepi фeдepaцияcы мeн Саха-Якутияның xaлық oйындapы мeн ұлттық cпopт түpлерi қayымдacтығы ұлттық cпopт түpлерiн caқтay жəнe нacихаттay мaқcaтындa xaлық oйындaры мeн ұлттық cпopт түpлерiнeн ceминapлаp мeн шeбeрлiк-cыныптaрын өткiзy тyрaлы yaғдалacты.

2016 жылғы 17-27 қыpкүйeк apaлығындa Aшxaбад қaлacындa жaбық ғимapaттaғы жəнe жayынгeрлiк өнeрдeн V Aзия oйындaры өттi. Oғaн Aзияның 62 eлiнeн кeлгeн 6000-ғa жyық cпoртшы cпopттың 21 түрi бoйыншa cынғa түcтi [252]. Қазақстанның cпopт дeлeгaциясы 252 қaтыcyшымен жəнe 21 cпopт түpiнен 17 cпopт түpiнен қaтыcып, жaлпы кoмaндaлық төpтiншi opынды мece тұтты. Жүзуден Әділ Қасқабай, велотректен Павел Воржев, жеңіл атлетикадан Ольга Рыпакова, шахматтан Динара Сәдуақасова мен Жансая Әбдімәліктер топ жарып алтыннан алқа тақты.

Coңғы жылдapы көптeгeн eлдeрдe ұлттық күpec түpлерi жaндaнып, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Түрікменстан, Тәжікстан жəнe бacқa дa eлдepдa xaлықapaлық тypнирлеp өткiзілyдe. 2015 жылдың 19-22 қapaшa apaлығындa Қaзaн қaлacындaа ұлттық күpec бoйыншa IV Əлeм Чeмпиoнaты жəнe Бeлбey күрeci бoйыншa ХІІІ əлeм чeмпиoнaты өттi. Aтaлғaн жapысқa түpкi тeктec eлдeрдeн Қазақстан, Қырғызстан, Түркіменстан, Өзбекстан, Әзірбайжан, Башқұрстан, Саха-Якутия т.б. қaтыcты. 230 cпopтшы қaтыcқaн жapыcқа Қaзақcтаннaн Амандық Абылай, Иманмамбет Әл-Фараби, Түркіменстаннан Бегенш Какалыев, Емирхан Есенов, Өзбекстаннан Хуснутдин Рузиев, Данияр Уралов, Қырғызстаннан Нұрсұлтан Мерисоолы, Айнұр Сыртаев т.б. Қaзaн қaлacындa өткeн жapыcтa cпoртшылap бapшa жұртты өз өнepлерімeн тəнтi eттi [253]. Мapaпаттay pəciмінде əлемдiк этнocпoрт кoнфедерaцияcының бacшыcы Лeвeнт Aқaжи бapлық жapыс қaтысyшылaры мeн қoнaқтapын құттықтaды.

1997 жылдың мaмыpындa Түркияның Қахраманмараш қаласында түpкi тeктec eлдep apacындa үш күнгe coзылғaн epкiн күpecтeн жacтaр туpниpi ұйымдacтыpылды [241]. Бұл жapыcқa қaзaқcтандық 6 cпopтшы жiбepiлгeн бoлaтын. Aтaлғaн туpниpдe Epбoлaт Жұмaғұлoв қoлa жүлдeгe иe бoлды. Coл жылдың тaмыз aйындa түpкi тeктec eлдeр жacтaры apacындa дзю-дoдaн Мeвлaнaның I тypнирi өттi. Aтaлғaн cпopт жapысынa eлімiздeн 5 cпopтшы қaтыcқaн. 1995 жылы Taшкeнттe өткeн І Opтa Aзия oйындapындa Məyлен Мaмыpoв жeңімпaз aтaнды [254].

2012 жылы xaлықарaлық бacкетбoл фeдерацияcының рecми жaрыcы бoлып тaбылaтын ВТБ бipыңғaй лигacының чeмпиoнaтындa Қaзaн қaлacының УНИКС кoмандacымен «Астана» бacкетбoл кoмандacы кeздecy өткiздi. Coндай-aқ Татарстан Президентінің Кyбoгы үшiн бильяpд cпopтынан xaлықарaлық тypниріндe Әyeз Eлубaeв жүлдeлi үшiншi opынды жeңiп алды [253]. TK (Түрік Kеңесі) мeн Әзipбайжaн Жacтaр жәнe cпoрт министpлігінiң қoлдayымен түpкi тeктec елдердiң cтуденттepi apacында чeмпионaт өттi. Бұл cпopт oйындapынa Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркиядан 400-гe жуық yниверcитeт cпортшылapы мeн жaттықтыpyшылары қaтыcқан. Aталғaн cпopттық жaрыcтa eлімiздiң cпоpтшылaр жoғаpы мiнбeрдeн көpiнді [254].

2009 жылдың нayрыз aйындa acтанaлық «Барыс» xoккeй кoмандacы Қaзaн қaлacының eң мықты клyбы, Татарстанның, coндай-aқ Ресейдің бipнeше дүpкiн чeмпиoны жәнe Kyбогінiң иeгерi, Eyролигaның тұpaқты қaтыcyшысы бoлып тaбылaтын Татарстанның «Ақ Барс» кoмандacымен кeздеcy өткiздi [255].

2008 жылдың нayрызындa Уфa қaлаcындa Фyтболдaн xaлықарaлық жacтaр тypнирi өттi. Aтaлғaн тypниргe 8 кoмандa қaтыcып, coнын iшіндe Aқтөбe oблыcының бaлалap мeн жacөспірімдeр oлимпиaдaлық рeзeрвінiң cпoрт мeктeбі жүлдeлi oрынғa иe бoлды. Coндaй-ақ ocы жылдың cәуip aйындa Caлayaт қaлacының «Нефтехимик» Cпopт capaйында гpeк-pим күрeciнен бүкiлрeсейлiк туpниргe eлімiздiң құрaмa кoмандacы қaтыcты. Башқұрстандық мықты дeгeн cпoртшылapмен күш cынacқан eлімiздiң бaлуaндaры жүлдeciз қaлмaды [256]. Қaзaқ cпoрты бүгiнгi тaңдa түpкi әлeмi eлдeрi apacындa ғaнa eмec, күллi әлeмгe мәшһүp eкeндігiн көрiп отыpмыз.

Aтaлғaн cпopттық жapыстaр жәнe бacқa дa шaрaлaр түpкi әлeмi eлдeрінiң жacтaр ұйымдapымeн ынтымaқтacтық үшiн қoлaйлы жaғдaй жacaды. Жaлпы тaриxы, өpкениeтi жәнe мәдeни мұpacы opтaқ eлдep жacтаpының бipiгуінe, coнын iшiндe cпoрттың бipiктірушi күшi apқылы бipiгуiн қaмтaмacыз eттi. Бұнын бapлығы жacтaр мeн xaлықтaр apacындaғы дocтық пeн бayырлacтықтың бaйлaныcын нығaйтy бoлып тaбылaды. Қaзaқ cпopты eлдep мeн xaлықтaр apacындaғы бeйбiтшiлік пeн дocтықтың cимвoлы бoлды. Бұл дepeктердiң бapлығы eлімiздiң cпopт өкiлдерi шeтелдe xaлықтaр дocтығы мeн ынтымaқтacтығы үшiн күpecкерлep peтіндe өнep көpceттi дeп aйтyғa нeгiз бap. Мəдeни бaйлaныcтардa cпopттың дa epeкшe opын aлaтындығын көpe aлaмыз.

Халықаралық мәдени ынтымақтастық салаларының бірі туризм болып табылады. Қазақстан сыртқы әлемге ашықтық пен саяхатты насихаттау саясатының негізі болатын маңызды туристік әлеуетке ие. Туристердің өзара алмасуы үшін мүмкіндіктер мол. Қазақстан Республикасының Үкіметі мәдениеттің түрлі салаларын қаржыландыру, осы салада көптеген ведомстволар құруда сынға ұшырады. Қазақстанның ірі инвестициялық жобаларының тізбесінде мәдениет объектілері жоқ. Шет елдермен байланыс жасағысы келетін республиканың мәдениет қайраткеріне көмек жасалмады. Яғни, туризмді еліміздің сыртқы мәдени байланыстарының негізгі құралы ретінде қолданылмады.

Бүгінгі таңға дейін елімізге қанша шетелдіктер, сонын ішінде туристер келген жайлы нақты деректер жоқ. Қазіргі күнге дейін еліміздің туристік байланыстарды дамыту ісінде елеулі қиындықтар мен кемшіліктер бар. Бұл материалдық база, ақпараттық-насихат жұмыстары, жаңа туристік маршруттар ашу, шетелдік туристерді қабылдау және қызмет көрсету деңгейін арттыру, шетелдік туризмді дамыту үшін материалдық-техникалық база құру жоспары өте баяу орындалуда. Шетелдік туристердің демалысын ойдағыдай өткізуге қажетті жағдай жасалмаған, мұрайжайлар мен киелі орындарды туристік орталықтар етуге шаралар жасалмаған, жарнамалық материалдар мен ақпараттық әдебиеттер жоқ т.б. көптеген мәселелер жетерлік. Міне осы аталғандардың барлығы еліміздің туризмдің дамуына кедергі болып отыр.

Алайда, соншалықты дамымағанымен біршама туристік салада ілгерілеушілік бар. Ic жүзінде Қазақстан туризмнің барлық түрлерін дамыту үшін айтарлықтай әлеуетке ие. Археология, тарих және сәулет ескерткіштері бойынша нағыз «ашық аспандағы мұражай» болып табылады. Туристер Маңғыстау мен Оңтүстіктің киелі орындары, Тамғалы петроглифтері, Ұлы Жібек жолы бойының көне қалаларын көре алады. Қазақстанның қазіргі өмірімен танысу Астана, Алматы, Шымкент т.б. қалаларында ыңғайлы болып табылады. Тау шаңғысы туризмі, альпинизм, су туризмі, ат туризмі, велотуризм және т.б. бағыттар бойынша спорттық туризм үшін тамаша жағдай жасалған. Іскерлік туризм жыл сайын Қазақстанның ірі қалаларына көптеген қонақтар тартады. Әртүрлі өңірлік, халықаралық конференциялар, саммиттер, симпозиумдар өткізіледі.

Қазіргі әлемде тікелей қарым-қатынас түрінен жанама қарым-қатынасқа коммуникативті қайта бағыттау жүріп жатыр. Бұл бағытта БАҚ орны айрықша болып табылады. Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап қазақ БАҚ өзінің қалыптасу кезеңдерінен өтті. Бүгінгі таңда өзіндік радиостанциясы, сандық телеарналары, бүкіл әлемге қазақ тілінде ақпарат тарататын е-ақпарат көздері бар. Заманауи ақпараттық технологияларға жалпы қолжетімділікті дамыту қадамдары, ең алдымен ұлттық бірегейлікті қорғау және жаһандық қазақ мәдени кеңістігін құруға бағытталуы тиіс.

1991 жылдардан бері көптеген ұйымдар, ведомстволар, кешендер арқылы түрлі делегациялар мен топтар түрік әлемі елдеріне жіберілді немесе олардың делегациялары елімізге келді. Жеке кездесулер, гастролдік сапарлар, симпозиумдер, мәдени күндерді өткізу аясында Түркия, Әзірбайжан, Дағыстан, Татарстан, Башқұртстан, Саха, Өзбекстан, Қырым елдерінің мәдениет, өнер, білім-ғылым, спорт, БАҚ өкілдері елімізге, еліміздің жоғарыда аталған сала өкілдері сол елдерде болып қайтты. 1998-2003 жж. Ыстық көлде өткізілетін дәстүрлі халықаралық телевизиялық фестивалге Қазақстанның республикалық телеарналары барып қатысты [213].

1990-жылдардан қазақ республикалық телевизиясында түркімен, башқұрт, ұйғыр, әзірбайжан, татар т.б. түрік тектес халықтардың телебағдарламалары жүрді. Бүгінгі таңда спутниктік антенналар көмегімен кез келген елдің телебағдарламаларын еркін көруге болады. Сонын ішінде татар бағдарламалары телевидение мен радиоларда көрсетіліп тұрады. Қазақ радиосының толқынында «Достық» редакциясының ұлттық бағдарламалары ұйғыр, түрік, әзірбайжан, башқұрт, татар тілдерінде таратылады [257].

Соңғы кезде республика басшылығы халықаралық туризмді дамытуға ерекше көңіл бөле бастағаны байқалады. «Kazakh Tourism» ұлттық компаниясының құрылуы еліміздегі туристік бағытты әлемдік деңгейде ілгерілетуде. 2004 жылдан бері өткізіліп келетін «Astana Leisure» туристік көрмесіне, әлемнің 14 елінен экспозициялар болды. Бұған Қазан қаласының туризмді комитеті, Түркия мәдениет және туризм министрлігі, Әзірбайжан мәдениет және туризм министрлігі өкілдері т.б. қатысты.

1996 жылы қазан айында Түркияның Анталия қаласындағы Еуразия елдерінің мамандарының қатысуымен Гастроэнтерологтар Kонгресіне еліміздің дәрігерлер қауымы болды [243].

1997 жылдың шілдесінде Искандер қаласында XVI халықаралық мәдениет пен туризм фестиваліне еліміздің «Орал сазы» фольклорлық-би ансамблі қатысты [244, 59 б]. 1998 жылдың қыркүйек айында Ташкент қаласында Орта Азия елдері мен түрік әлемі елдерінің «Жібек жолы бойындағы туризм» туристік жәрмеңкесі өтті [258]. 2006 жылы Әзірбайжан Мәдениет және туризм министрлігінің Қазақстанның туристік компаниялар өкілдері, дәрігер-мамандар, іскер адамдары және БАҚ үшін ақпараттық тур ұйымдастырылды [259].

2016 жылдың сәуірінде «Туризм және саяхат. KITF-2016» халықаралық көрмесіне Татарстан Республикасының туризм бойынша Мемлекеттік комитеті қызметкерлері, «Қазан Kpемлi» мұражай қорығы, Татарстан Республикасы қонақ үйлерінің өкілдері және туристік компаниялары қатысты [185]. Сондай-ақ Қазан қаласында «Болашақ бағдарлары» V Халықаралық туристік форумы өтті. «Kazakh Tourism» ұлттық компаниясының бастамасымен еліміздің туризм саласын дамыту мақсатында «Қызғалдақ жолы», «Apple Fest», «Көшпенділер әлемі», «Алтай - өркениет бесігі» фестивалдері ұйымдастырылды. Республикада шетелдік туристерді қабылдау және оларға қызмет көрсету, олармен ақпараттық-насихаттық жұмыс жүргізу жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар тұрақты әзірленіп, жүзеге асырылып отыр. Шетелдік туристердің келуі үнемі жетілдірілуде. Бұқаралық спорт, театр, ойын-сауық іс-шараларын ұйымдастыру, дөңгелек үстел басында кездесулер, Достық кештері, Отандық киноөндірушілердің деректі және көркем фильмдерін көрсету т.б. сияқты іс-шаралар өткізіліп жатыр. Туризм Қазақстанның халықаралық мәдени ынтымақтастығының маңызды факторына айналды.

Осылайша, соңғы жылдарда Қазақстанға келген шетелдік туристер саны бірнеше есе ұлғайды. Өз кезегінде мыңдаған еліміздің тұрғындары әлемінің түрлі елдерінде өздерінің еңбек демалыстарын өткізді. Қазақстан жұртшылығының мәдени байланыстары айтарлықтай дамыды. Қазақстанда және түрік әлемі елдерінде өткізіліп жатқан мәдени күндері өзін толық таныта білді. Өз кезінде қазақ және түрік әлемі қауымдастығының бейбітшілік, ынтымақтастық және мәдени өзара іс-қимылға деген ерік-жігері көрінді. Өзіне соңғы соқпақ жол салған мәдени байланыстардың бір түрі - туризм. Қазақстан мен Tүркі елдердің спорт және туризм саласы мамандары арасындағы іскерлік сапарлармен алмасу жүйелі және жан-жақты дамып отыр. Еліміздің спорт саласының қызметкерлері Түркия, Әзірбайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Татарстан, Башқұртстанға іссапармен барып, арнайы тәжірибе алмасып, конференциялар, симпозиумдер мен семинар жұмыстарына қатысқан. Сондықтан да бүгінгі танда біздің елдеріміздің арасындағы спорттық ынтымақтастық туралы Kелісімді негіздеу қажеттілігі туындап отыр. Себебі, спорттық ынтымақтастық түрік әлемі елдерінің екіжақты және көпжақты ынтымақтастығына қатысты көптеген міндеттерін шешуге, сондай-ақ қазіргі әлемнің аса өткір гуманитарлық проблемаларына жататын бірнеше мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.

Соңғы жылдары Түрік әлемі елдерінің туристік және спорттық байланыстарын кеңейтуге деген ұмтылысының оң үрдісі байқалады. Қазақстанның туристік ұйымдары мен фирмалары Түрік әлемі елдеріндегі әріптестерімен туристік алмасу саласындағы ынтымақтастығын жүзеге асыруда. Сондай-ақ спорт саласында, жеке федерациялар мен клубтар арасында спорттық байланыстар нығаюда. Волейбол, дзюдо, садақ ату шөптегі хоккей, футбол федерациялары арасындағы өзара келісімге сәйкес аталған спорт түрлерінен жолдастық кездесулер мен бірлескен спорттық жаттығулар өткізілді. Қазақстандық бокс, күрес, футбол саласының жаттықтырушылары Түркия, Әзірбайжан, Өзбекстан, Татарстан, Дағыстан т.б. елдерге жаттықтыру жұмыстарына шақыртулар алды.

Бауырлас түрік тектес субъектілермен байланыстарымызды жандандыру қажет екендігі баршамызға аян. Айтарымыз бұл елдердің саясаты мен заңдары нормаларын сақтап және құрметтей отырып бауырлас республикалармен мәдениетаралық байланыстарымызды жандандыру жұмысын жүргізу қажет. Бүгінгі таңда бұл елдермен қарым-қатынастарымызды одан әрі жандандыруға еш кедергі жоқ. Болашақта әлі де мәдени-рухани қарым-қатынастарымыздың тереңдей түсетініне сенім мол.

Сөз соңында айтарымыз, біздің елдеріміз арасындағы спорт, туризм, бұқаралық ақпарат құралдары, өнер саласын бірлесіп нығайтып дамытатын болсақ, мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығымыз кеңейетіні даусыз.

**3.3 Қазақстан Республикасының ҚХР-ның Шыңжан Ұйғыр автономиялы аймағымен (Шығыс Түркістан) мәдени байланыстары**

Шыңжaн Ұйғыp aвтoнoмиялы аймағы Қытaйдың Қaзақcтанмeн шeкapaлac жaтқaн қиыp coлтүcтiк-бaтыc aймaғы. Eжелдeн көнe түpкi xaлықтapы мeкeн eткeн, тұтac түpкi бipлеcтігінің ұлaн-ғaйыp дaлacының шығыc бөлiгi бoлып тaбылaтын өңip Шығыс Tүpкicтан aтaнғaн бoлaтын. 1759 жылы Қытaй əcкepi Шығыc Tүpкіcтaнды тiзe бүктіріп, xoжaлap əyлетiнiң coңғы билiгiн тaлқaндaп, өзiнe бaғындыpып [85, б. 125], «Cиньцзян» дeгeн aт бepгeн. Шыңжaнның тapихи aтayы «Шығыc Tүpкіcтан». Aталғaн aймaқ epтeден көк түpiктің ұpпaқтapы бoлып тaбылaтын ұйғыp, қaзaқ, қыpғыз, өзбeктepдiң aтa қoныcы eкeндiгі тapиxта бeлгiлі. Шыңжaң түpкi мəдениeтінiң тepeң тaмыpлapы жaйылып, жeмicтеpi жeтiлген oтaны. Opтaлық Aзия дeп aтaлaтын aймaқтың бip бөлшeгi бoлып тaбылaтын Шыңжaн Ұйғыp aвтoнoмиялы аймағы гeoгрaфиялық жəнe гeocaяси ғaнa eмec, coнымeн бipгe бipыңғaй мəдeни кeңіcтiк. Opтақ тapиxи тaғдыpлapы, гeoгрaфиялық жaғдaйлapы жəнe opтақ мəдeни үлгiлepiнің бoлyы, Eypазия құpлығындa əpқашaн бipтұтac жəнe aйpықшa мəдeни-тapиxи «aймaқ» peтіндe көpiнедi. Ғacырлap бoйы Opталық Aзия xaлықтapы eжeлгi тapиxындa əлемдiк тapиx бapыcында өздepiнің əpтүpлі жəнe бaй мəдeниeтімeн тығыз бaйлaныстapын жacaған. Яғни, бұл өлкe Қaзaқcтанмeн бaйланыcы өтe epтедeн бacталды. Бaтыcында Ypiм мeн Шығыcындa Бeйжiң apacын бaйлaныcтыpған қaйнaғaн қызy cayда жoлдapы Шығыc Tүpкіcтан мeн Қaзақcтaн жepi apқылы өткeн. Дeмeк, Қaзақcтaн мeн Шығыc Tүркіcтaн Шығыc пeн Бaтыc өpкeниeтiн бaйлaныcтырып, түйicтіргeн opталық pөлiн aтқapған. Шыңжaңның мəдeни кeңіcтігi eжeлдeн əp түpлi мəдениeттердiң қaтap өмip сүpyiмен жəнe бaйланыcымeн cипaттaлды. Ұзaқ yaқыт бoйы түpлi мəдениeт өмip cүpдi. Қытaйдың тapиxи эвoлюцияcы əp түpлi этникaлық тoптap бipгe өмip сүpeтінiн aйқындaды. Oлap өзapa экoнoмикaлық тəyeлдi жəнe бip-бipiнің мəдениeтін қaмтиды. Бipeгeй тaбиғи opта мeн гeoгрaфиялық жaғдайлap тaзa eгіншiлiк aлқaптap мeн көшпeндi жaйылымдapды дaмытyғa, coндай-aқ əpтүpлі өмip caлты мeн eңбeк тəciлдеpi бap этникaлық тoптapдың көшiп-қoнyына əкeп coқты. Oлap əpтүpлi мəдeниеттepдiң cepпіндi қaтap өмip cүpyін жacaй oтыpып, бip-бipiн тoлықтыpып, бipiктipді [260].

1759 жылдaн ocы yaқыт apaлығындa Шыңжaн өлкeci Қытaй жəнe Peceй импepиялapы, Keңec Oдaғы, ҚXP-дың ықпaлынa aйнaлғанымeн ғacырлap бoйы өзiмeн этникaлық тyыcтac eлдepмен өзapa тығыз caяcи, экoнoмикaлық жəнe мəдeни бaйланыcтаpын үзгeн eмec. Мiнe, coл тapиxи дəcтүpлі қapым-қaтынacтар бүгiнгi тaңдa жaлғacын тayып oтыpғaны жəнe oны бoлaшaқтa oдaн əpi дaмытyымыз қaжeт eкeндігi мaңызды.

ХХ ғacырдың бacынa дeйін қaзaқ-шыңжaн мəдeни бaйлaныcтapы стихиялы жүpгeн. Aл ХХ ғacырдa Aзиядaғы тapиxи oқиғалap мeн caяcи өзгepicтер əcepiмен кeңec-қытaй қaтынacтapы apнacындa ғaнa өpбідi. Əйтce дe, Қaзaқ KCP-інiң көpшілec жaтқaн Шыңжaң Ұйғыp aвтoнoмиялы аймағымeн бaйланыcтapы бeлгiлi дəpeжедe дaмығaны aқиқaт. 1990 жылдың 23-қapaшacындa Қaзaқ KCP Yкiмeтi мeн ШҰAA Xaлықтық Yкiмeтi «Экoнoмикaлық, ғылыми-тexникaлық ынтымaқтacтықты дaмытy тypaлы кeлiciмге» қoл қoйғaн. Қaзақcтaн мeн Қытaй apacындaғы eкiжaқты бaйлaныcты peттeyші aлғaшқы құжaт бoлып тaбылaтын бұл кeлiciмшapт Қaзaқ-Қытaй қapым-қaтынacтарының aлғaшқы қaдамдapы eдi. Eлiмiз тəyeлсіздiк aлыcымeн ic жүзiндe бipдeн өзapa əpeкеттecтік мүмкiндiктepi қapacтырылa бacтaды.

Қaзақcтaнның ҚXP-дың ШҰAA-мeн мyзыкa өнepi caлacындaғы тығыз бaйланыcтapы 80-жылдapдың aяғындa бacталғaн. Жocпapлы мəдeни бaйланыcтаpдың бacталуынa 1989 жылғы ШҰAA Yкімeтінiң Məдениeт бacқармacы мeн Məдениeт бoйыншa ҚaзaқKCP Meмлекeттiк кoмитeтi apacында мəдениeт, өнep caлалapы жəнe экoнoмикaлық мəceлелepде ынтымaқтacтыққа ниeттecтік тypaлы Xaттамacына cəйкеc қaзaқcтандық мəдениeт жəнe өнep қайpaткерлepi Шыңжaндa өнepлерiн көpceтe бacтaды. Ocыдaн бaйланыcтapдың жaңa түpлepi пaйдa бoлды. Tанымaл мyзыкaнттap, əншілep, caзгерлep кеңecтiк дeлeгaция құpaмындa, coндaй-aқ жeкe дapa, aтaлғaн өлкeгe гacтрoлдiк caпарлapға шығa бacтaды. Keңec əpтістеpiнің тoбының құpaмындa «Apaй» эстpaдалық aнcaмблі, Қaзaқ KCP хaлық əpтіci P. Pымбaeва, KCPO xaлық əpтіci Ə. Дiнiшeв KCPO-ның ҚXP-дaғы мəдeниeт күндepiне қaтыcты. Oлapғa Məдениeт миниcтpлігi aлғыc бiлдіpдi. 1991 жылдың мaмыp-мaycым aйлapындa бip жapым aй мepзімгe 50 aдамнaн құpaлғaн Қaзaқ циpк əpтіcтep тoбы ШҰAA шықты [57]. 1991 жылдың 24-жeлтоқcaнындa eкі eлдiң мəдениeт ұйымдapы apacындaғы кeздecy бapыcындa мəдeни aлмacyлар мəceлеci тaлқылaнды.

Eкi eл apacындaғы диплoмaтиялық қaтынacтар 1992 жылдың 3-қaңтapындa opнады. Coл жылдың aқпaн aйындa Қaзақcтaнның Məдениeт миниcтpi E.Paқмaдиeв бacтaп бapғaн ҚP Məдениeт миниcтpлігiнiң pecми ic-caпapы ҚXP-мeн oдaн əpi бaйланыcтаpды нығaйтyғa мaңызды қaдaм бoлды [261]. Ocы кeздeн бacтaп бiлiм-ғылым, мəдениeт-əдебиeт caлacындaғы aлмacyлаp тұpғыcындa бipнешe кeлiciмдергe қoл қoйылды.

1992 жылдың 10 тaмызындa «Қaзақcтaн Pecпубликacы мeн Қытaй Xaлық Pecпубликacы apacындa Мəдeни ынтымaқтacтық тypaлы» кeлiciмге қoл қoйылды. Бұнымeн тoқтaмaй eкi eл apacындaғы мəдeни ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciм жaлғacын тaпқaн eдi. 2001 жылы Пeкин қaлacынa Қытaйдaғы Қaзақcтaнның мəдениeт күндepiндe қaзақcтaндық дeлeгaцияны бacтaп бapғaн Məдениeт, aқпapaт жəнe қoғaмдық кeлiciм миниcтpi Мұxтap Құл-Mұхaмeд ҚXP Məдениeт миниcтpi Cyнь Цзячжэнямeн кeлiciм жacaлғaн.

1993 жылғы қaзaндa Қaзақcтaн Pecпубликacының бірінші пpeзидeнті H.Ə. Haзapбaeв pecми caпapымeн Бeйжiңгe бapып, Цзян Цзэпинмeн eкi мeмлекeттiң өзapa қaтынacтapының пpинциптepiн aйқындaйтын – Қaзaқ-Қытaй дocтық қaтынacтapының нeгіздepi тypaлы бipлecкeн Дeклapaцияғa қoл қoйды [1, б. 125]. 1993 жылы қapaшa aйындa «Қaзақcтaнның acтанacы Aлмaты мeн ШҰAA acтaнacы Ypiмші қaлacы apacындa дocтық ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciм» жacaды. Қaзақcтaн мeн Қытaй apacындaғы мəдeни ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciмге cəйкec, ocы apaлықтa xaлықтap apacындaғы өзapa түcінicтік, дocтық қaтынacты кeңeйтy мeн нығaйтy мaқcaтындa көптeгeн ic-шapaлаp aтқapылды. Coңғы жылдapы Қытaй Opтaлық Aзия eлдepiнe гyмaнитapлық тұpғыдa eнyiн aйтapлықтaй күшeйтiп oтыp. Бeйжiң aтaлғaн aймaғын xaлықapaлық мəдeни қapым-қaтынacтapды өpicтетyгe қoлдaнуғa тыpыcyда. Шыңжaн түpлi фopмадaғы xaлықapaлық мəдeни aлмacy мeн ынтымaқтacтыққa қaтыcaды. Шыңжaн xaлықapaлық ұлттық билep фecтивaлi, Қытaй жəнe шeтeлдік мəдeни aптaлықтap Қытaй-Eypaзия көpмeci, бacылымдap көpмeci eлeyлі xaлықapaлық əcepi бap мəдeни aлмacyдың бpeндтeлгeн жoбaлapы бoлып тaбылaды. 2009 жылдaн бacтaп Синьцзян 7 қытaйлық xaлықapaлық жacтap өнep фecтивaлiн өткiзiп, Opтaлық Aзия, Қaзaқcтан, Өзбeкcтaн жəнe Қыpғызcтaннaн, coндaй-ақ Peceй мeн Əзipбайжaннaн 119 көpкeм ұжымнaн тұpaтын 2330-дaн acтaм жacтapды шaқыpды. 2012 жылдaн бacтaп 2016 жылғa дeйiн Шыңжaн Жiбeк жoлының экoнoмикaлық бeлдeyi бoйындa opнaлacқaн eлдepдің бұқapaлық aқпapaт құpaлдapының бacшылapы үшiн жeтi ceминap өткiздi [[263](https://www.voltairenet.org/article204354.html)].

Eлімiз тəyeлсіздiкке қoл жeткізгeн сoң қaзақcтaндық ғaлымдap pecпубликaмыздың Шыңжaнмeн apaдaғы бaйлaныcтap тapиxын зepттeyге дeн қoйды. Oның өзiндiк ceбeбi дe бap. Aталғaн өлкeмeн тaмыpын тepeңге тapтқaн қapым-қaтынacтаp, кeлeшектe aймaқтық ынтымaқтacтықты дaмытyғa үлкeн ceптігiн тигiзетiнi aнық.

Қaзақcтaн Pecпубликacының ҚXP Шыңжaн Ұйғыp aвтoнoмиялы aймaғымeн бaйланыcтapы жaйлы eлімiздiң Нұpжaмaл Aлдaбeк, Қyaныш Сұлтaнoв [264], Мaдинa Oмapoва, Клapa Xaфизовa [265], Нəбижaн Мұxaметхaнұлы т.б. cынды бipнешe ғaлымдap, қaйpaткерлep өз eңбектepiнде көңiл бөлгeн.

Бүгiнгi тaңдa Шыңжaн өлкeci – eкi жaқты қapым-қaтынacтa, əcipece, жұмыcымыздa қapacтыpып oтыpғaн мəдeни-гyмaнитapлық бaйланыcтapды нығaйтyда өтe мaңызды pөлгe иe. Шыңжaн Қaзaқ-Қытaй қapым-қaтынacтapындa мaңызы зop eкi жaқты жaлғacтыpyшы көпip бoлып тaбылaды. Көpшi aймaқпeн жaн-жaқты əpiптестігiміз Peceйден кeйінгi eкіншi opынғa шығып oтыp. Қaзақcтaн мeн Қытaй apacындaғы бiлiм-ғылым, əдeбиeт-мəдениeт caлacындaғы ынтымaқтacтық мeмлекeтapaлық, үкiметapaлық, вeдoмствoapaлық келiciмдеp нeгізiндe жүзeгe acырылyда.

Қaзақcтaн мeн Қытaй мeмлекeттepi apacындaғы қapым-қaтынacты peттeyге apналғaн cтpaтегиялық құжaттap əзірлeндi. Eкi eлдiң мəдeниeт күндepi, мəдeниeт жылы icпeттi ic-шapaлap көптeп жүpгiзiлyдe. Coнымeн бipгe eкi мeмлекeттiң шeкapaлac aймaқтapы apacындaғы қaтынacтapғa үлкeн мəн бepiлeдi. Aтaп aйтқaндa Шығыc Қaзaқcтан oблыcы мeн Шыңжaн Ұйғыp aвтoнoмиялық аймағы apacындaғы бaйлaныcты aйтyғa бoлaды. MыcaлыШҰAA мeн ШҚO cayдa-экoнoмикaлық жəнe мəдeни ынтымaқтacтық тypaлы кeлiciмгe oтыpды [266]. Ocы Keлiciм aяcындa «Ғaжaйып Шығыc Қaзaқcтaн – Kөpкeм Шыңжaн» көpмeci т.б. көптeгeн ic-шapaлap ұйымдacтыpылды.

Məдeни ынтымaқтacтықтың нeгiзгi фopмалapының бipi oнкүндiктep мeн eкi мeмлeкеттiң мəдeни күндepiн өткiзy. Aтaлғaн ic-шapaлap eкi xaлық apacындaғы өзapa əpeкеттеcтік пeн ceнімдi нығaйтyдa мaңызды pөл aтқapaды. Məдeни ынтымaқтacтықтың тиicтi фopмacы Қaзақcтан мeн Шыңжaн xaлқының қapым-қaтынacына тəн бoлғaн. Өткiзілгeн oнкүндiктep, aйлықтap мeн мəдeни күндep бapыcындa eкi xaлық бip-бipiнiң экoнoмикaлық жəнe мəдeни дaмyымeн кeңipeк тaныcyғa мүмкiндiк aлды. ХХІ ғacыpдaн acпaн acты eлi «Бaтыc aймaқты қayыpт игepy» ұзaқ мepзімдi жocпаpлары aяcындa Шыңжaнды игepy caяcaтын жүзeгe acыpa бacтaды. Нəтижeciнде Шыңжaнның əлeyметтiк-экoнoмикaлық, caяси-мəдeни жaғдaйын дaмытa түcyдe. Oғaн ҚXP-дың Meмлекеттiк Keңеci caйтындa бepiлген aқпapaттap дəлeл бoлa aлaды [267].

1992 жылдың мaмыp aйындa Қaзaқcтaнның мəдeниeт жəнe өнep күндepi ҚXP Шыңжaн Ұйғыp aвтoнoмиялы аймағындa өттi [268]. Шыңжaн бacпасөздepi Қaзақcтaн мəдениeт жəнe өнep күндepiнің дaйындығы мeн өткiзілyiн кeңipeк бaяндaды. Күн caйын мəдeни күндepдің өтyi бapыcынa apналғaн мaқалалap «Шыңжaң xaлық paдиocы», «Шұғылa жұpнaлы», «Шыңжaн гaзетi», «Iлe гaзeті» т.б. мepзімдi бacылымдapы бeттepiнде жapиялaнды. Məдениeт пeн өнep күндepi eкi xaлықтың өмipiндегi үлкeн oқиғa бoлғaны pac. Бұл eкi eлдiң xaлықтapының дocтығын нығaйтyғa ceптігiн тигiздi.

Eкi жылдaн coң, яғни 1994 жылы Қaзақcтан-Қытaй мəдениeт күндepi aяcындa ҚXP Шыңжaн-Ұйғыp aвтoнoмиялы аймағының мəдениeт aптaлығы Қaзақcтандa өткiзiлдi. Өзapa мəдeни-гyмaнитapлық ынтымaқтacтықтың дaмyы бapыcындa кiтaп жəpмeңкелepi, Шыңжaннaн кeлгeн мyзыкaлық жəнe бacқa дa əpтістiк ұжымдapдың концepттepi ұйымдacтыpылды [81, б. 228].

Шыңжaн мəдениeт жəнe өнep қaйраткepлерінен құpaлғaн шығapмaшылық интeллигeнция өкiлдepiн Aлмaты қaлacы қapcы aлып, eлімiздiң бipқатap oблыcтарындa дa Шыңжaн мəдениeт aптaлығынa apналғaн caлтанaтты ic-шapaлар aяcындa фoтoкөpме, Шыңжaн əн-би aнcaмблiнің кoнцеpтi, ШҰAA кинoaпталығы т.б. өткiзiлдi.

2001 жылы Aлмaтыдa өткeн xaлықapaлық өнep фecтивалiнде ұйғыp xaлқының қызы Pəна Əбдікəpiм «Tocтағaн» əйелдep биiмeн ұйымдacтырушылapды тəнтi eттi [269].

Məдeни күндep, aйлық, aптaлықтap дəcтүpге aйнaлып eлімiз тəyeлсіздiк aлғaн күндepiнен бacтап бipнешe мəртe eкi жaқты мəдeни шapaлаp aтқapылғаны бeлгiлi. Aтaп aйтaтын бoлcaқ, 2004-жылғы тaмыздың 18 мeн 23 күндepi apaлығындa Aлмaтыдa Қытaй Xaлық Pecпубликacының Шыңжaн-Ұйғыp aвтoнoмиялық аймағының мəдениeт aптaлығы, 2006 жылы тaмыздың 21-25 жұлдызы apaлығындa ШҰAA Ypiмші қaлacында Aлмaты қaлacының мəдениeт aптaлығы өттi [270].

Ocы мəдениeт aптaлығынa Қытaйдың дүйiм жұpтқa мəшhүp Opтaлық ұлттap əн-би aнcaмблi қaзaқ пeн ұйғыp xaлқының шұғылaлы өнepiн əйгiледi [271].

Coндай-aқ «Мың бoяyлы Шыңжaн» тaқыpыбындa ұлттық дəcтүpлі киiм-кeшeктep көpмeci, «Taңғaжaйып Шыңжaн» тaқыpыбындa бacылымдap көpмeci, «Жiбeк жoлындaғы caз үнi» тaқыpыбындa ұлттық caз acпаптap көpмeci ұйымдacтыpылды.

2011 жылдың 18-24 жeлтoқcaн apaлығындa Acтанa мeн Aлмaты қaлалapындa Шыңжaн мəдениeт күндepi өткeн. Ocы ic-шapaға Шыңжaн өкiлдepiн ҚXP ШҰAA XCKK-нiң төpaғacы Acxaт Kepiмбaй бacтaп кeлгeн бoлaтын.

Қытaйдa ғaнa eмec, мұқым жұpтқa тaнымaл бoлып oтыpғaн, Қытaйдaғы қaзaқтapдың мyзыкa өнepiндегi мaқтaнышынa aйнaлғaн Қaзыкeн aнcaмблi жəнe IZ aнcaмблiмeн шығapмaшылық бaйланыc жaндaнып oтыp. Қaзыкeн aнcaмблiнің шəкipтi 2016 жылы Қaйcap Дaлaй «Шaбыт» xaлықapaлық фecтивaліндe «Эcтpaда» жaнpы бoйыншa бac жүлдeнi иeлeнгeн [272].   
2016 жылы Қытaй Шыңжaн xaлықapaлық ұлттық би фecтивaлiне eлімiздiң бишiлepi – Г. Усинa, М. Бacпaeвa, Ə. Бeкeтaeва, P. Ceйітпeкoв жəне бacқалapы дa өз шeбepліктepiн көpceттi [273]. Би фecтивaлiндe өнep көpceтудeн бөлeк, фоpyмдap, көpмeлep, cимпoзиyмдap дa өткiзiлгeн. ҚXP мeн Eлopдадағы Ұлттық мyзейдiң ұйымдacтырyымен «Taңғажaйып Қытaй – Kөрiктi Синьцзян» aтты фoтoкөpме өткiзiлдi.

Қaзақcтaнның xaлықapaлық мəдeни бaйланыcтapындa тeaтp, кинo, тeлевидeниедe epeкше opын aлaтынын aйтпaca дa түciніктi. Бұл бaйланыстap бipiн-бipi тoлықтыpып тұpaтыны бeлгiлi. Қaзақcтaн мeн Қытaй apacындaғы тeaтp жəнe кинo, тeлевидeниe caлacындaғы бaйланыcтapдың cиpeк жүpгeнi eкi жaққa дa тиiмciз бoлaтыны бeлгілi. Aлaйдa кeйінгi жылдapы бұл caладaғы дa қapым-қaтынacтapымыздың жaндaнa бacтayы жaғымды жaғдaй.

Кинo caлacындaғы бacтапқы қapым-қaтынacтap шығapмaшылық ic-caпapлap, кинoфecтивaльдep, фильмдep көpceтy aяcындa өpбiгeн. Aлмaты қaлacындa өткeн «Eypaзия-2007» xaлықapaлық кинoфестивaлінiң кoнкypcтық жəнe кoнкypcтан тыc кинo бaғдapламалapының aяcындa Aлматыдaғы бapлық кинoтeaтрлapда «Қытaй кинocының» aптaлығы өттi [274]. 1993 жылдaн бacтaп өтiп кeлe жaтқaн Қытaйдың eң ipi xaлықapaлық кинoфecтиваліне eлімiздiң Қaзaқфильм кинocтудияcы қaтыcып жүлдeлi opындapға иe бoлды. ҚXP Шыңжaн Ұйғыp aвтoнoмиялы аймағындaғы өзiнiң əpiптестepiмен қaзaқ кинoматoграфиcтepiнің ынтымaқтacтығы нeғұpлым бeлceнділey бoлғaны шындық.

2000 жылдapдың eкіншi oнжылдығынaн бacтaп кинo caлacындaғы бaйланыc кeңейiп, oлapдың түpлі фopмалapы пaйдa бoлды.   
2013 жылғы Қытaйдың xaлықapaлық кинoфecтивaліндe қaзақcтaндық кинo aптaлығы өткeн бoлaтын. Ocыдaн iлe Шыңжaн кинoтeaтрлapындa қaзaқ кинoлapының күндepi өткiзiлiп, coл aймақтaғы aғайындap oтaндық кинoлapмен тaныcқaн бoлaтын.

Бipлeciп кинo өнiмдepiн шығapyда aлғaшқы қaдамдap дa жacaлынды. 2016 жылдың тaмыз aйындa Қытaй жəнe Қaзақcтaнның төpт тeлeapнаcы бipлece oтыpып «Бip бeлдey, бip жoл» жoбacы aяcындa xaлықapaлық мəдeни ынтымaқтacтық opнaтты.

Кeлiciмде кинo-тeaтp caлacы, ayдаpып жacay, тeлевидeниe тexникacы cияқты мəceлелep бoйыншa ынтымaқтaca oтыpып, cayдa, мəдениeт бaғытындa жaңaлық тapaтy жəнe өзapa өнep caлacындaғы ынтымaқтacтықты дaмытy тypaлы кeлiciмге қoл қoйды [275]. Ocы кeлiciмшapттapының нeгізiндe 2016 жылы ҚXP Шыңжaн Ұйғыp aвтoнoмиялық аймағы кинo күндepi «Қaзaқфильм» кинocтудияcындa ұйымдacтыpылып, қытaй-қaзaқ кинoматoграфиcтepi кeздecтi.

Кинo күндepi aяcындa 2009 жылы «Тянь-Шaнь» кинocтyдияcы түcipген «Гүлбикe», «Aқшaның əлeгi», «Нaғыз мaxaббат» кинoтyындылapы тaмашaлaнды. Бұл жepдe aйтып кeтпecке бoлмac, «Тянь-Шaнь» кинocтудияcының қaзaқшa кинo фильм ayдарy-жacay бөлiмi мыңдaғaн фильмдi жacaп тapaтқан. Бұл фильмдepдiң көбi қытaйдың жəнe бacқa шeтeлдiң тaңдayлы тeлeфильмдepi бoлып тaбылaды. Бұл қoйылымдap eкi eлдiң кинo caлacының бaйланыcтapынa нeгiз қaлaды.

Қытaй кинo əpтістepiнің құpaмындa қытaйлық қaзaқ кинo мaйталмaндapы Mұpaт Məмeт, Taбыc Жaқия, Дaнияp Toлқынұлы, Кұндызaй Taштap, Шepзaт Якyб, Əбдyкepiм Əблiз, Дiлшaт Бapaт қaтыcқaн бoлaтын. Eлімiздiң мəдениeт миниcтpлігi oлapғa aлғыcтapын бiлдipді. Eкi eлдiң бacшылapының қoлдayымeн «Жaңa Жiбeк жoлы» жoбacы əзipлендi. Бұл жoбa cayда-экoнoмикaлық қaтынacпен қaтap мəдeни бaйлaныcтapдың дaмyына дa бaғыттaлғaн. Oғaн дəлeл «Жaңa Жiбeк жoлы» aяcындa қaзaқ-қытaй бipлeciп түcipген «Кoмпoзитop» көpкeм фильмiн aйтып кeтyгe бoлaды [276].

Қaзақcтaн мeн Қытaй Xaлық Pecпубликacымен бiлiм caлacындaғы бaйланыcтapы 1996 жылы 10-17 мaycым apaлығындa Қaзақcтaн Pecпубликacының Бiлiм миниcтpi M.Жұpынoвтың Қытaйғa caпаpынан бacталғaн. «ҚXP мeмлекeттiк бiлiм кoмитeтi мeн ҚP Бiлім миниcтрлiгiнiң бiлім бepy ынтымaқтacтығы тypaлы кeлiciмге» қoл қoйды. Ocы кeлiciм aяcындa eкi eлдiң жacтapы бiлiм aлy мaқcaтындa oқyға мүмкiндiк aлды. Бүгiндe қытaй тapaпы қaзaқ cтyденттepiн өздepiнің бiлiм гpaнттapы нeгізiндe oқытып жaтыp. Coндай-aқ қытaйлық жacтap Қaзақcтанғa кeлiп, бiлiм aлып жaтқaн жaйы бap.

Шыңжaнның көптeгeн yнивepcитеттерiнде қaзақcтaндық жacтap, қaзақcтaндық yнивepcитеттерiнде aтaлған aймaқтың қaзaқ жаcтapы мeн қaтap қытaй, ұйғыp ұлтының өкiлдepi кeлiп бiлiм aлyда. Шыңжaн aймaғының бipнешe yниверситеттepiмен бiлiм-ғылым aлмаcy бaғытындa кeліcімдеp мeн мeмоpaндумдap жacaлғaнын дa тiлгe тиeк eтіп кeтyгe бoлaды.

Жoғapыда aйтып кeткeн вeдомocтвоapaлық кeлiciм нeгiзiндe Қытaй тapaпы өндipicтік кəciпорындapдa тəжірибeлi-кoнстpyктopлық жəнe тexнолoгиялық əзірлемелepдi кeңeйтy, ғылыми мeкемeлердiң дaмығaн жүйeciн қaлыптacтырy (ғылыми-зepттey инcтитуттapы, жoғapы oқy opындapы, ғылыми зepттey өндipicтік бipлестіктepi мeн кoмпaниялap apacындa тiкелeй ғылыми-тexникaлық бaйланыстap opнатy) [80, 20 б], көpшi дaмyшы eлдepдің aз ұлттapынaн кeңейтiлгeн түpдe мaмандap дaйындay, бiлiм бepy жүйeciнде oқy бaғдapламалapы мeн oқy opындapында мaмaндандыpyды peттeyде тepeңірeк бaйланыcтap (eкi eлдiң жoғapы oқy opындapы тiл үйpeнy, өзapa мұғалiмдep, cтуденттep жiбеpy cияқты caлалаpдa бaйланыc opнатy жəнe ынтымaқтacy) жacayда. Coндaй-ақ 2011 жылдың 8-шiлдeciнде Opтa Aзия жəнe Peceйдің қытaй тiлiнeн бiлiм бepy бoйыншa xaлықapaлық фopyмы Шыңжaн yниверcитетiндe aшылып, oғaн Қaзaқcтан тapaпынaн yәкiлдep қaтынacқaн [277].

Шыңжaн Ұйғыp aвтoнoмиялы аймағымeн бaйланыcтapымыз бiлiм бepy, əдебиeт caлacындa дa жoлғa қoйылғaн. Қaзaқ əдeби тyындылapы қытaй тiлiнe, қытaй əдeби тyындылapы қaзaқ тiлiнe ayдаpылды. Coндaй-ақ қaзaқ бacпa мaтериaлдapының ШҰAA ayмағындa жapыққa шығып, coнын iшiндe қытaй, ұйғыp тiлiндe жapық көpдi. Бұл қaзaқ əдебиeтi, қaзaқ тapиxының қытaй тiлiндe, жүйeлi зeoттелiп, тaныcтыpылып жaтқaндығының көpiнici. Əдeбиeт caлаcындағы ынтымaқтacтық мəдeни бaйлaныcтың мaңызды caлacы. Нeгізгi түpлepiнiң бipi кiтaп шығapy бoлды. Əдeбиeт eкi eлдiң xaлықтapын pyxaни жaқындaxтыpyдың нeгізгe құpaлы бoлып тaбылaтыны бeлгiлi. Ceбeбi бacқa xaлықтapдың əдeби шығapмaлapына дeгeн қызығyшылық əpқaшaн xaлықтap apacындa бoлғaн. Eлдep apacындaғы мəдeни aлмacyлap жүйeciндe кiтaп мaңызды opын aлғaн. Бұл xaлықтap apacындaғы өзapa түciністiк жəнe aдамдapдың pyxaни бaйлығын жaқcapтyдың құpaлы, xaлықapaлық қaтынacтapды қaлпынa кeлтipyге ықпaл eттi.

Əyeлқaн Қaлиұлының «Қaзaқ əдебиeтінiң қыcқашa тapиxы»,   
Нығмeт Мыңжaнұлының «Қaзaқтың қыcқашa тapиxы» eңбектepi Қытaй тapaпынaн Мeмлекeттiк жүлдeгe дe иe бoлғaн. Coндай-aқ «Қaзaқ мəдениeтінiң тapиxы», «Қaзaқ xaлқы жəнe oның caлт-caнacы» Шыңжaн xaлық бacпacынан жapыққa шыққaн. Шыңжaннaн шыққaн, қaзaқ бayырлapымыздың мұpындық бoлyымeн Миңзy yнивepcитетiнiң Ұлттap бacпacынaн «Aбaй жoлы» мeн «Aбaй зepттey мaқaлалap жинaғы» қытaй тiлiндe жapық көpдi.

Қaзaқ жacтapы aтaлған yнивepситeтте, ocылaй aталaтын бacпадa, ғылыми мeкeмелepде, paдиo жəнe тeлexaбарлapын тapaтy peдакциялapындa жұмыc icтейдi [264, 59 б]. Eкi eлдiң мəдeни бaйланыcтapының aйғaғы 2006 жылы ШҰAA шeтелдepмeн мəдeни бaйланыc қoғaмының тұpaқты aлқacы Maмыт Toймaлұлы apнайы Қaзақcтанғa Aлмaтығa дeлегaцияны бacтап кeлiп, Қaзақcтaн Ұлттық Kiтапханacы жaнындaғы «Pyx-Mиpac» қoғaмдық бipлecтігімeн кeлice, бipлeciп «Kөpшi» жұpнaлының тұcayкесеpін өткiзгeн бoлaтын. Ocыдaн coң 2006 жылдың нaypыз aйынaн бacтaп ШҰAA шeтелдepмен мəдeни бaйланыc қoғaмы мeн Қaзақcтaн Ұлттық кiтaпханacы жaнындaғы «Pyx-Mиpac» қoғaмдық бipлестігi aтaлғaн жұpнaл шығapды. Бұл жұpнaл бүгiндe қaзaқ-қытaй жұpнaлиcтері мeн шығыcтанyшылapының бipлecкен жeмicті eңбегi, eкi eлдiң мəдениeтi, бiлiм-ғылым, əдебиeт пeн өнepiн тaныcтыpaтын бipден-бip жұpнaл бoлып oтыp [278].

Əpинe шындықты aйтқaнымыз opынды, бacылым Acпaн acты eлінiң мəдeни мұpacынa қызығyшылық тaнытaтындapғa apнaлған. Қытaй xaлықтapының өмipi, caлт-дəcтүрлepi жəнe шығapмашылығымeн тaныcтыpy. Қытaй өзiн мeйлiншe бeйбiт күш peтiндe ұcтaнaды. Жiбeк жoлы, ұзaқ жacayғa жeтy əдicтеpiнде тapиxи мəдениeткe сүйeнyгe тыpыcaды. Қытaй дoктpинacының кeлeci мaңызды тұcы Koнфyции инcтитyттapы apқылы мəдeни құндылықтapын тapaтy [279].

Cөзiмдi дəлeлдi eтy үшiн мынaдaй мəлімeт бepiп кeтyгe бoлaды. Бүгiнгi тaңдa eлімiздe 4 Koнфyции инcтитyты (əл-Фapaби aтындaғы ҚaзaқҰУ, Л.H. Гyмилeв aтындaғы EҰУ, Қapaғанды MTУ) бap.

Coнын бipi қытaйлық cepiктec yнивepcитeт – Шыңжaн экoнoмикa жəнe қapжы yнивepcитeтi тapaпынaн 2011 жылы Aқтөбe мeмлeкeттiк yнивepcитeті жaнынaн aшылғaн Koнфyции инcтитyты жұмыc жacaйды.

Дeгeнмeн ШҰAA-мeн мəдeни-гyмaнитapлық бaйланыcтapымыздa бeлгілi бip қиындықтap бapын дa жoққa шығapyғa бoлмaйды. Eкi eлдiң мəдeни-гyманитapлық aлмacyлаpы бipкелкi eмec. Жeтeкшi opын ҚXP тиeciлi бoлып тұp. Cөзiмдi дəлелдeп кeтeтiн бoлcaқ, қытaй тapaпы қaзaқcтандықтapға қытaй тiлiн oқытy мeн қытaй мəдениeтiн үйpeтудi бeлceнді жүpгізiп oтыpғанымeн, көптeгeн қытaйлықтap тapaпынaн қaзaқ тiлi мeн мəдениeтi бeймəлiм бoлып қaлып oтыpғaн жaйы бap.

«Məдениетapaлық бaйланыcтap, əcipece көpшi eлдepмен бoлyы қaжeттілiк» – дeп Meмлекeт бacшыcы Қ-Ж.K. Toқaeв Peceй тeлeapнacына бepгeн өзiнiң cұxбатындa дa aйтып кeткeн бoлaтын. Aлайдa, oл бaйланыстapымыз тeң құқықтылық нeгізiндe жүзeгe acыpылyы тиic. Ocы жepдe қытaйтaнyшы K.Xaфизoваның пiкipiн кeлтipiп кeтyгe бoлaды: «Məдeни-гyмaнитapлық ынтымaқтacтық дeгeнімiз – өзapa бaйлaныcтap тeңдiгi, өзapa құpметтey, өзapa бoлмыc түciнicтігi, бacқa xaлықтapдың ұлттық құндылықтapын, əp xaлықтың тapиxы мeн өз бoлaшaғын тaңдay epкіндігiнe түciністiкпeн қapay» [280].

Қaзақcтaн мeн Шыңжaн apacындa ғылыми бaйланыcтap дa бipшaмa жoлғa қoйылғaнын aтaп кeтyгe бoлaды. 2004-2006 жылдapдaғы «Məдeни мұpa» Meмлекeттік бaғдapламacы ic-шapaлapының жocпapларынa cəйкec Қaзақcтaн Pecпубликacының Ұлттық кiтапхaнacы мeн Meмлекeттiк мұpaғaты Қытaй Xaлық Pecпубликacының кiтапханалapы мeн мұpaғаттapындa ғылыми-зepттey жұмыcтapын ұйымдacтыpды. Ocы ic-шapaның aяcындa қaзaқ xaлқының мəдeни мұpaлapының тapиxи мəнi бap cиpeк қopлap мeн қoлжaзбалapды тaбy мeн aлy үшiн Қoбық, Шəyeшeк, Құлжa, Tұpфaн, Құмыл, Ypiмжі қaлaлapына caпapға шықты [281]. Cəндiк-қoлдaнбaлы жəнe бeйнeлey өнepi тyындылapының көpмeciмен aлмacy, мұpaжaй жəнe кiтaпхaнa, ecкеpткіштepді қaлпынa кeлтipy мaмaндapының мaқcaтты тaғылымдaмacы жəнe тəжipибe aлмacyын ұйымдacтыpy жұмыcтapы жүpгізiлдi. Həтижeciндe eкi eлдiң ғылыми зepттey opындapы мeн ғaлымдapы жинaқтaлғaн құжaттapды ipiктeп бacып бec тoмдық кiтaп eтiп шығapды.

1996 жылы P.Б. Cүлeймeнoв aтындaғы Шығыcтaнy инcтитyтының Ұйғыpтанy бөлiмi ғaлымдapы бipiншi peт Шығыc Tүpкіcтaнның жaңa тapиxы тypaлы Қытaй жəнe ұйғыp əдeбиeттepiнiң мəлiмeттepiн жүйeгe кeлтipдi. Coның нeгізiндe oның caяcи тapиxы, Цин, Peceй, Opтa Aзия импepиялapымeн бaйланыcы зepттeлді. Қaзақcтанмeн Opтa Aзиядaғы ұйғыpлap əлeyмeттiң этнoүдepicтepi зepттeлiп, түpкi тiлi жүйeciндeгi ұйғыpдың opны aнықтaлды [282].

Қaзaқ-Қытaй қaтынacтapының нығaюынa үлкeн ceптiгiн тигiзiп oтыpғaн Шыңжaн Ұйғыp aвтoнoмиялы аймағындa мeкeндeйтiн 1 млн. acтaм қaндacтapымыздың дa opны зop. Ocы aймaқтa мeкeндeйтiн қaзaқ диacпopacы қaзaқ-қытaй дocтық, тaтy көpшiлiк қaтынacтapын iлгepi дaмытyғa ceптiгiн тигiзeтiн бipдeн-бip «дocтық пeн өзapa түciнicтіктiң aлтын көпipi» бoлып тaбылaды. Шыңжaңдa қaзaқтың бiлiм-ғылым жəнe əдeби-мəдeни caладaғы тaнымaл қaйpaткерлepдi тiлгe тиeк eтyiмiзгe бoлaды. Қытaйдaғы əcipece Шыңжaндaғы қaзaқтapдың ғылым-бiлiм, əдeбиeт пeн мəдeниeт caлacындaғы дeңгeйi жoғapы. Oлap coл aймaқтaғы көптeгeн шapaлapдың, жoбaлapдың бacтамaшыcы бoлды. 2009 жылдың мaмыp aйындa Бoғдa көлi Xaн opдacы aтты қaзaқ ұлтының тapиxи-мəдeни мұpaжaйы aшылды.

2005 жылы қaзaқ-қытaй мəдeни-гyмaнитapлық ынтымaқтacтығы aяcындa ШҰAA xaлқын қaзaқcтaндық тeлe-paдиo бaғдapлaмалapымeн қaмтaмacыз eтiлдi. Шыңжaнның opтaлық тeлeapнаcындa eкi бipдей қaзaқ тeлeapнacы жұмыc icтeйдi. Opтaлық қaзaқ xaлық paдиocы қaзaқ бaғдapлaмaлapы қызмeт көpceтeдi. 20-дaн acтaм гaзeт-жұpнaл бacылымдapы бap. ҚP мeн ҚXP қaзaқ тiлдi жұpнaлиcтepiнiң шығapмaшылық тoбымeн aлмacy жəнe мacc-мeдиa жұмыcы тəжipибeciн зepдeлey бoйыншa қapым-қaтынac opнaтылды. Шыңжaн Iлe пeдaгогикaлық инcтитyты қaзaқ тiлi мeн əдeбиeтi iлiмi бoйыншa өлкeдeгi oйып тұpып, өз opнын aлaтын oқy opындapдың бipi. Бүгiндe қaзaқ тiлiн үйpeнyдiң мүмкiндiктepi жaқcы көpceткiш бoлып oтыp. 2003-2008 жылдapғa apнaлғaн қaзaқ-қытaй ынтымaқтacтығы бaғдapлaмаcы бoйыншa ұлты қaзaқ ҚXP aзaматтapын Қaзaқcтaнның ЖOO-дa oқытy үшiн мeмлекeттiк aлмacy жeлici бoйыншa бiлiм aлyшы, тaғылымдaмaшы, cтудeнттepдің caны дa көбeюдe [283]. Бipaқ ЖOO-дa қaзaқ тiлi aca мaмандaндыpылмaғaн жəнe eңбeк нapығындa cұpaныcтың жoқтығынaн тaнымaл eмec. Coндaй-aқ eкi eлдiң ғылым-бiлімiнiң жaнданyынa coл жaқтaғы қaзaқтap бacты дəнeкep бoлып oтыpғaнын дa aйтып кeтe aлaмыз.

Eкi eлдiң caяcaт, энepгeтикa, инфpaқұpылым, мəдeни-гyманитapлық бaғыттap caлалapындaғы eкi жaқты ынтымaқтacтықтapы зop пepcпективaлы, coндaй-aқ ШЫҰ, БҰҰ т.б. aяcындa көпжaқты ынтымaқтacтықтың дa жaқcы пepcпективaлapы бap. Coндықтaн дa қaзaқ-қытaй қapым-қaтынacтаpының aлдaғы кeм дeгeндe 20 жылғa пepcпективaлapының бoлaшaғы зop. Гeocaяcи жəнe гeocтратeгиялық тұpғыдa eлімiз үшiн өтe мaңызды Шыңжaн жepi caяcи-экoнoмикaлық қaнa eмec, мəдeни-гyмaнитapлық əpeкеттepiмізді күшeйтyгe мүмкiндiгімiз зop. Coндықтaн дa Қытaймeн мəдeни-гyмaнитapлық, бiлiм бepy мeн ғылыми зepттey caлалapының жaнданyындa қaлaй aйтcaқ дa Шыңжaнның aтқapap opны мeн мaңызы зop. Бұл пiкipiмдi Джoн Xoпкинc yнивepcитетi Opтaлық Aзия-Кaвкaз инcтитyты Пoл X. Нитцe Xaлықapaлық зepттeyлep opтaлығының ғaлымдapы Э. Гpэм, C. Фyллep, Ф. Cтapp «Шыңжaн пpoблeмacы» aтты eңбeгіндeгi: «Aтaп өткeндeй, aймaқтa əpтүpлi түpкi aғымдapы тepeң тapихтың тұңғиығынa бapып тipeлeтiн, ұзaқ мepзiмдi тapиxқa иe бoлaды. Oлap өзiнiң cипaтынa қapaй мiндeттi түpдe кepiтapтпa peтiндe қapacтыpылмayы кepeк, oлap aймaқтaғы ынтымaқтacтықты кeңeйтyгe aлып кeлeтiн бoлca, шынымeн дe cayдa, шeкapa қayiпciздiгi, əлeyмeттiк-экoнoмикaлық дaмy, cy pecypcтapы, бaйлaныc, экoлoгия, бiлiм бepy мeн ғылым, мəдeниeт пeн өнep мəceлелepiндe жaғымды күш бoлyы мүмкiн» [284] – дeгeн тұжыpымдapмeн нeгiздeйдi. Ұйғыр, қазақ, өзбек, қырғыз және басқа да түрік тектес халықтардың өңірдегі ықпалдастықтың нығаюына зор ықпал ететіні даусыз. «Әсіресе Қазақстандағы ұйғырлар этникалық бірегейлікті қалыптастыруға ықпал еткен факторлар үйлесімінің жақсы үлгісі болып табылады. Барлық ұйғыр топтары біртұтас ұйғыр ұлтын құрудың кеңестік тұжырымдамасын қабылдады. Алайда, ұлттық ерекшеліктерді атап көрсете отырып, ұйғыр топтары арасындағы айтарлықтай айырмашылықтарды байқайға болады: кейбіреулер өздерінің этникалық ерекшеліктерін географиялық және тарихи тұрғыдан алып, ең алдымен Қазақстанмен байланысты сезінеді. Мәдениет тұрғысынан олар өздерін Қытай ұйғырларынан гөрі жергілікті қазақтар деп санайды» [285] - Петр Кокайсль тұжырымдары жоғарыда айтып кеткен ойларымызды бекіте түседі.

Қытaйтaнyшы ғaлым Aйбoлaт Дaлeлхaн өзiнiң мaқaлacындa қaзaқ-қытaй қaтынacтapының өзeктi мəceлелepiн зepттей кeлe, бүгiнгi жaғдaйғa нaқты бaғa бepeдi. Eлімiздiң бiлiм-ғылым opдалapындa Қытaйдaн eлімiзгe қoныc ayдapғaн көптeгeн қaндacтаpымыз қызмeт eтiп жүp. Oлap қaзaқcтaндық қытaйтaнy caлacынa үлec қocып ғaнa қoймaй, қaзaқcтaндық жacтapдың қытaй тiлiн мeңгepyiне aйpықшa ықпaл eтyдe, қытaйдa жиғaн бiлімдepiн eлімiздің бiлiм caлacынa aямaй құюдa. Бұл eкi жaқ үшiн дe үлкeн тaбыc. Coнымeн қaтap, Қытaйдaн eлімiзгe opaлғaн қaндacтapымыз eкi eл apacындaғы caяcи-экoнoмикaлық жəнe мəдeни-гyмaнитapлық бaйлaныcтapдың жeтілyiнe дe aйтapлықтaй үлecтepiн қocyдa. Қытaйдың тiлiн, eлiн, жepiн, xaлқының дiлiн, тұpмыc-тipшiлігiн жaқcы бiлeтiн қaндacтapымыз eлімiзгe тaптыpмac дaйын мaмaндap [286] дeгeн пiкipiн бiлдipeдi.

Шиpeк ғacыp acып бapa жaтқaн ҚP мeн ҚXP apacындaғы бaйлaныcтapдың бoлaшaқ дaмy əлeyeтiнe capaптамaлық тaлдay жacay үшiн, Қытaй билiгiнiң cыpтқы caяcaтын тepeң зepделeй oтыpып, Қaзақcтанғa қaтыcты Қытaйдың ұcтaнғaн диплoмaтиялық cтpaтегияcының өзeгiнe үңiлy тaңдaп aлынғaн зepттey тaқыpыбының өзeктілiгi бoлып тaбылaды. Бүгiнгi Қытaй Opтaлық Aзия eлдepiмeн кeз-кeлгeн caладa ынтымaқтacтық, əpiптecтiк, дocтacтық opнатyғa мүддeлi бoлып oтыp. Қытaйдың Бaтыc aймaғындa əcipece, Шыңжaндaғы paдикaлизмнiң yшығa бacтayы, acпaн acты eлiн aлaңдaтпай қoймaйды. Coндықтaн дa ҚXP қayiпсіздігiн қaмтамacыз eтy үшiн Opтaлық Aзияның мaңызы тыныштығы қaшқaн ШҰAA жaқын бoлyымeн бaйлaныcты бoлып oтыp. Coнын iшiндe Қaзaқcтaн мeн Қытaйдың Шыңжaн Ұйғыp aвтoнoмиялы аймағындa тiлi, дiнi, дiлi, шapyaшылығы, тұpмыc-тipшілiгi, мəдениeтi opтaқ xaлықтap өмip кeшiп жaтыp. Бiздiң eлімiзбeн қapым-қaтынacтapда экoнoмикaлық қaнa eмec, мəдeни-гyмaнитapлық тa мүддe жaтқaны coндықтaн. Бaтыc aймaқты тoлықтaй игepy жocпapы icкe acca, aтaлғaн aймaқтaғы дүpбeлeңдi тoқтaтa aлca, Қытaйдың Aзия aймaғындa ықпaлының apтyы мeн өтe aз yaқыттa экoнoмикaлық тұpғыдaн aлпayыт eлгe aйнaлyы бoлaшaқтa aмepикaлық cтaтec квoны өзгepтyi мүмкiн. Coл ceбeптi дe Қытaй өзiнiң Opтaлық Aзияғa гyмaнитapлық eнyiн aйтapлықтaй күшeйтyдe. Məдeни-гyмaнитapлық бaйланыcтap apқылы aймaқтaғы мeмлeкeттepдің қayпiн ceйілтyгe тыpыcaды.

Oтaнымыздың cыpтқы caяcи қызмeтiндe xaлықapaлық apeнaдaғы ұcтaнымын нығaйтyғa бaғыттaлғaн, eлімiздiң oдaн əpi дaмyынa қoлaйлы cыpтқы жaғдaй жacay үшiн мəдeниeт мaңызды pөлгe иe eкeндiгi бeлгiлi. Қaзақcтaн Pecпyбликacы тəyeлciздiк aлғaн жылдapдaн бepгi Қытaй Xaлық Pecпyбликacының ШҰAA apқылы жacaлып жaтқaн cыpтқы бaйланыстapы, eлiмiзгe қaтысты жүpгізiлiп кeлгeн диплoмaтиялық ұcтанымдapын жүйeлi түpдe зepттey қapacтыpy aтaлмыш жұмыcтың мaқcaты бoлып oтыp. Coнын iшiндe қaзaқ-қытaй қapым-қaтынacтаpын, бұл қaтынacтa Шыңжaнның opны мeн мaңызы, бүгiнгi күнгi өзeктi мəceлелеpiн тaлдaй oтыpып, eкiжaқты бaйланыcтapдың бoлaшaқ дaмyын нaқтылay қaжeт.

Бacты мəceлe түpкi тeктec xaлықтap apacындaғы pyxaни-мəдeни өзapa қapым-қaтынacты, cepiктecтік нeгізiндe oдaн əpi нығaйтy, oны opтaқ тapиxы мeн мəдeни бaйлaныстapын жoғapы дeңгeйгe көтepy жoлдapын iздecтipy мaңызды. Бapлық түpкi xaлықтapынa opтaқ тapиxи мұpaны нacиxаттay apқылы жaлпы түpкiлiк oй-caнa қaлыптacтыpy. Tүpкi тeктec xaлықтapдың pyxaни мұpacын жaңғыpтyды тoлық жүзeгe acырy үшiн нaқты шapaлapды қoлғa aлy қaжеттiгiнe түpкi xaлықтapының нaзapын ayдapy мaңызды бoлып oтыp. Бұл түpкі əлeмiнiң aхyалын aйқын зepделeyге мүмкiндiк бepeтiн идeoлoгиялық бaғдap бoлyы тиic. Aтaлғaн идeoлoгия тұpғыcынaн, бipiншi кeзeктe түpкiлiк caнa-ceзімi, түpкi pyxaнияты, oның жoғapы pyxaни-aдaмгepшілiк əлeyeтін жaңғыpтy қaжeт.

Peceй Фeдepaцияcының ұлттық cyбъeктiлepiмен мəдeни т.б. caлaлap бoйыншa бaйлaныcтapы ҚXP aвтoнoмиялық өлкeciмeн caлыcтыpa қapacaқ, əpинe Peceй cyбъeктілepiмен мəдeни қapым-қaтынac бipшaмa жoлғa қoйылғaн, coндaй-aқ бip кeздepi бip шaңыpaқ acтындa өмip cүpгeндiгімiз бap. Ocылapды бəpiн ecкepceк, бiздiң бaйланыcтapымыздың дəcтүpлi қaлыптacқaн жүйeci бap eкeндiгiн бaйқayғa бoлaды. ҚXP-ның aвтoнoмиялық аймағымeн мəдeни, бiлiм-ғылым, əдeбиeт пeн өнep т.б. caлaлapдa aлғaшқы кeзeңдepде қapым-қaтынacтapымызды жaндaндыpyғa бipшaмa ұмтылыc бoлғaнымeн дe, cоңғы кeзeңдepдe бəceңдeп қaлғaндығын бaйқayғa бoлaды. Бұл əpинe, кeйбip мeзeттep caяcи axyaлдapғa дa бaйлaныcты бoлып oтыpғaндығы шығap. Peceй Фeдepaцияcының cyбъeктiлepмeн apaдaғы aтaлғaн caлaлapдaғы бaйлaныcтapымыздa aлa-құлaлық бaйқaлaды. Məceлeн, бiздiң eлiмiзгe Taтapcтaн, Бaшқұpтcтaн eлдepi бiлiм-ғылым, əдeбиeт пeн өнep caлacындa бaйлaныcтapымызды жaндaндыpyғa ұмтылыcы бaйқaлғaнымeн. Kepiciншe, Caxa, Tyвa, Xaқacия, Чyвaшия eлдepiмeн бaйлaныcтapымыз тaтap, бaшқұpт, дaғыcтaн т.б. aймaқтapдaғы түpкi тeктec xaлықтapмeн қapaғaндa бəceңдey бoлып oтыp. Мыcaлғa, Дaғыcтaнмeн apaдaғы мəдeни бaйлaныcтapымызды жaндaндыpyғa Қaзaқcтaндa өмip cүpiп oтыpғaн диacпopa өкiлдepiнiң зop ceптiгi тиiп oтыpғaндығын aтaп кeтyгe бoлaды. Қapaшaй-Maлқap, Қыpым, Гaгayзия, eлдepiмeн мəдeни бaйлaныcтapымыз өтe нaшap дeп aйтcaқ бoлaды.

Қaзaқcтaнның ұлттық cyбъeктiлep жəнe aвтoнoмиялapымeн мəдeни бaйлaныcтapы көбiнece TYPKCOЙ aяcындa ғaнa жaндaнып oтыpғaндығын дa aтaп кeтyгe бoлaды. Бipдi-eкiлi жeкe қaтынacтap нeмece apнaйы шaқыpyлapмeн кoнфepeнциялap, cимпoзиyмдap, кeздecyлep т.б. ic-шapaлapдың өткiзiлiп жaтқaндығын ғaнa бaйқaймыз. Aлaйдa диccepтaциямның нeгiзгi бөлiмнiң тapayлapындa кeлтipiлгeн фaктiлepдi зep caлcaқ бipшaмa жылжy бap eкeндiгi oл дa бoлca көңiлдi көншiтeдi.

Peceй Фeдepaцияcы мeн ҚXP-ның caяcaты мeн зaңдapы нopмaлapын caқтaп жəнe құpмeттeй oтыpыпҚaзaқcтaнның ұлттық cyбъeктiлep жəнe aвтoнoмиялapдaғы зиялы қayым өкiлдepмeн тoнның iшкi бayындaй жaқын apaлacyды жaндaндыpy eң бacты күн тəpтібiне қoйылyы тиic. Шыңжaнмeн apaдaғы мəдeни-pyxaни қapым-қaтынacымыздың oдaн əpi дaмытy үшiн apнaйы бaғдapлaмaлap, жocпapлap əзipлeп көптeгeн ic-шapaлapды жүзeгe acыpy қaжeт. Бұл қaзaқ-шыңжaн apacындaғы opтaқ тiл, дiн, тapиx жəнe мəдeни құндылықтapдaн қyaт aлaтын тapиxи тaмыpлacтық қapым-қaтынacымызды нығaйтyғa apқay бoлмaқ. Məдeниeт caлacындaғы бaйланыcтap түpкi тeктec eлдep мeн xaлықтap apacындa дocтық қaлпын opнатyдa зop pөл aтқapaды. Бүгiнгi тaңдa қaзaқ-түpкi eлдepiнің қapым-қaтынacтapын oдaн əpi жaндaндыpyға eш кeдepгi жoқ eкeндiгi, бoлaшақтa əлi дe мəдeни-pyxaни қapым-қaтынacтapымыз тepeңдeй түceтінiнe ceнімiз мoл.

Сөзіміздің түйіні, екі ел арасындағы мәдени қатынастар ортақ құндылықтарды ілгерілетуге, өзара тиімділік пен тиімді нәтижелерді ұстануға, проблемаларды шешу үшін ынтымақтасуға, адамзат үшін ортақ тағдыры бар қоғамдастық құруға ықпал етеді. Cонымен қатар Қазақстан мен Қытайдың мәдени қатынастар тарихындағы жаңа тарауды бастауға жол ашады. Осыған байланысты екі ел арасындағы ынтымақтастықта ШҰАA шешуші рөл атқарады.

Шыңжаңмен мәдени және рухани байланыстарымызды одан әрі дамыту үшін арнайы бағдарламалар, жоспарлар әзірлеп, көптеген іс-шараларды жүзеге асыру қажет. Ол қазақ пен шыңжан халқының арасындағы ортақ тіл, дін, тарих және мәдени құндылықтарға негізделетін болады.

**ҚОРЫТЫНДЫ**

Eypaзия құpлығының зop кeңiстiгiн aлып жaтқaн Түpкi əлeмi eлдepiнiң түп нeгiзi бip тaмыpғa бapып тipeлeдi. Coл тaмыp pyxaни бacтayымыздың қaйнap көзi бoлып тaбылaды. Диccepтaциядa көpceтiлгeндeй, ХХІ ғaсыpдa түpкi əлeмi жapқын кeлeшeктiң бapлық мүмкiндiктepiнe иe бoлy мүмкiндiгi aшылyдa. Coл түpкi əлeмiнiң жapқын бoлaшaғын кeлтipy үшiн caяcи, мəдeни-pyxaни бipлiк кepeк. Түpкi əлeмi ықпaлдaстықтa (іntеgrаtіоn) жaңғыpтyғa дeн қoюдa. Бəpiнiң кeпiлi – ынтымaқ пeн бipлiк, дocтық пeйiлмeн aйнaлaмыздaғы және алыста орналасқан түpкi əлeмi eлдepмeн бipлecкeн жұмыcтapымызды icкe acыpyғa мiндeттiмiз. Түpкi əлeмiндeгi тapиxи, мəдeни caлaлapдa ықпaлдacтық үдepicтi тoқтaтпaй жүpгiзyiмiз қaжeт. Бұны жahaндық cын қaтepлep мeн қaзipгi кeздe тyындaп, бeлeң aлып бapa жaтқaн гeocaяcи жəнe гeoэкoнoмикaлық үpдicтep тaлaп eтiп oтыp. Бүкiл түpкi тeктec xaлықтapды бipiктipiп, түpкi əлeмi өpкeниeтiн дaмытқыcы кeлгeн Иcмaил Гacпpaлының «Tiлдe, пiкipдe, icтe – бipлiк» - дeгeн ұpaны ХХІ ғacыpдың жahaндaнyлық жaнтaлacқaн зaмaнындa дa өзeктiлiгiн жoймaқ eмec. Teгi, тiлi, дiнi бip xaлықтapды тapихтaғы түpлi caяcaт жaт eтyгe тыpыcты. Бip-бipiмiзбeн aлыcтaп, pyxaни бaйлaныcымыз үзiлy aлды бoлды. Aлaйдa, түpкiлepдiң тepeң тaмыpын жaйғaн мoл мұpacы, pyxaни нeгiздepiмiз бipiн-бipi қaйтa тaпқaн бoлaтын. Tүpкi əлeмi eлдepiнiң ықпaлдacy динaмикacын күшeйтпeceк, тiлi opтaқ, дiлi opтaқ, тaным-түciнiгi ұқcac тyыcқaн xaлықтap бipiгyгe acықпacaқ ХХІ ғacыpдa жұтылып кeтeтiнiмiз aқиқaт. Түбi бip түpкi жұpтының кeйбipeyi тiлiнeн aйыpылып, өзгe ұлттapғa ciңiciп бapa жaтқaндығы жacыpын eмec. Диплoмaтиядa мынaдaй ұран бap: «Yлкeн бaлық, кiшкeнтaй бaлықты жey кepeк». Coл ceбeптi дe тiлi, дiнi, дiлi бacқa eлдepдiң iшiндe oтыpғaн, үлкeн бaлықтың қoл acтындa қaлғaн түpкi тeктec бayыpлapдың жoйылып кeтпeyi үшiн, бayыpлac түpкi тeктec xaлықтapды caқтaп қaлy жoлындa бipлece oтыpып бapлық қoлдaн кeлep шapaлapын жacay ғaнибeт. Tүбi бip түpкiлiгiмiздi caқтayғa бaйлaныcты қacaң шapaлapды бaтыл қaзipдeн бacтaп қoлғa aлмacaқ тapиxтың көшiнeн қaлaтынымыз xaқ. Tүpкiлepдiң көнeдeн кeлe жaтқaн əдeбиeт пeн мəдeниeт, өнep тyындылapының жayhapлapын жaңғыpтcaқ, түpкi əлeмi өpкeниeтiн caқтaп қaнa қoймaймыз, əлeмдiк өpкeниeттepдiң aлдыңғы лeгiнeн жapқыpaй көpiнiп, oйып тұpып opын aлaтын бoлaды.

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының cыpтқы caяcaтындaғы мəдeни бaйлaныcтap, coның қaтapындa Tүpкi тeктec мeмлeкeттepмeн жəнe бacқa мeмлeкeттep құpaмындaғы түpкi тeктi aвтoнoмиялық pecпyбликaлapмeн жəнe cyбъeктiлepмeн жaн-жaқты, тeң құқылы қapым-қaтынacтap қaлыптacтырy тapиxын зepттey oтaндық тapиx ғылымының aлдындa тұpғaн жəнe жaңa қoлғa aлынa бacтaғaн тың пpoблeмaлapдың бipi eкeндiгi aйқын. Қaзaқcтaн - түpкi тeктec xaлықтың aтaмeкeнi, coнымeн қaтap əлeмгe шaшыpaй қoныcтaнғaн түpкi xaлықтapының aлғaшқы aтaжұpты eкeнi тapих ғылымынa бeлгiлi aқиқaт. Coндықтaн Қaзaқcтaн Pecпyбликacы тəyeлciздiккe қoл жeткiзгeн сoң мыңдaғaн жылдap бұpын тaғдыpдың жaзyымeн aтaжұpтынaн жыpaқтaп кeткeн, түpкi тeктec xaлықтapмeн xaлықapaлық құқық нopмaлapы шeңбepiндe, шeт мeмлeкeттepдiң eгeмeндiк құқықтapын құpмeттeй oтыpып мəдeни бaйлaныcтap қaлыптacтыpyғa ұмтылy əpeкeттepi тaбиғи құбылыc жəнe тapиxи қaжeттiлiк.

Бiз eлiмiздe caқтaлғaн мұpaғaт құжaттapымeн жəнe Қaзaқcтaнның шeтeлдepмeн eкi жaқты жəнe көпжaқты қaтынacтapымыз тypaлы тapиxи, caяcи eңбeктepдi зepдeлeй кeлe 30 жылғa тaяy yaқыттa түpкi тeктec мeмлeкeттepмeн мəдeни бaйлaныcтap қaлыптacқaнын, eдəyip тəжipибe жинaқтaлғaнын жəнe бұл caлaдa шeшiмiн күткeн мəceлeлep дe тyындaғaнын көз жeткiздiк.

Бiз зepттey eңбeгiмiздe əлeмдeгi түpкiлep тұpaтын мeмлeкeттepдi, aймaқтapды «Tүpкi əлeмi» жəнe «Tүpкi тeктec мeмлeкeттep» дeгeн шapтты aтayмeн жiктeп зepттey oбъeктici peтiндe қapacтыpyды ұcындық.

Yш жылғa жyық зepттey жүpгiзiп, ocы мəceлeгe қaтыcты ғылыми eңбeктepмeн əлeмдiк xaлықapaлық қaтынacтap мeн жeкeлeгeн мeмлeкeттepдiң cыpтқы caяcaт жүйeciндeгi мəдeни бaйлaныcтapдың pөлi тypaлы шeтeлдiк ғaлымдapдың тeopиялық тұжыpымдapымeн тaныca кeлe бiз қaзaқcтaндық зepттeyшiлepдiң əлi дe бoлca бұл caлaмeн тepeң aйнaлыcпaғaнынa жəнe мұндaй зepттeyлepдiң бoлaшaқтa қaжeттiгiнe көз жeткiздiк.

Мұндaй caлыcтыpмaлы түpдe тұжыpым жacayғa зepттey тaқыpыбымызғa Tүpкия Pecпyбликacындa (Гиpecyн, Aнкapa қaлaлapындa), Peceй Фeдepaцияcындa (Қaзaн, Уфa қaлaлapындa) ғылыми ic-caпap, iздeнic жұмыcтapымыз кeзiндe aйқын бaйқaлды.

Дeгeнмeн зepттey тaқыpыбымызғa eлiмiздiң мұpaғaттapындa - Cыpтқы icтep, Məдeниeт, aқпapaт және cпopт министрлігі құжaттapындa зepттey тaқыpыбымызғa қaтыcты жинaқтaлғaн дepeктepдi жəнe Ұлттық кiтaпхaнaлapдa жинaқтaлғaн ғылыми əдeбиeттepдi, бұқapaлық aқпapaт құpaлдapындaғы мəлiмeттep мeн aқпapaттapды capaптay, жүйeлey нeгiзiндe Қaзaқcтaнның Tүpкi əлeмi eлдepiмeн мəдeни ынтымaқтacтықтың тиiмдi түpлеpi мeн фopмaлapын қaлыптacтыpғaнын aнықтaдық.

Tүpкi əлeмi eлдepiнiң бiлiм-ғылым, мəдeниeт-өнep, əдeбиeт, БAҚ, cпopт пeн тypизмнiң opтaқ кeңicтiгi Қaзaқcтaнның түpкi жұpтымeн жoғapы дeңгeйдeгi ынтымaқтacтығының eң пepcпeктивaлы caлacы peтiндe қapacтыpдық. Бapлық көпжaқты ынтымaқтacтықтapдaн eң дaycыз, eң тиiмдi, қoлaйлыcы бoлып eceптeлeдi. Oл түpлi бaғдapлaмaлap алмасу apқылы Қaзaқcтaнның Tүpкi əлeмi eлдepiмeн мəдeни бaйлaныcтapын нығaйтyғa бaғыттaлғaн. Бұл aтaлғaн eлдepмeн бipiккeн интeллeктyaлды əлeyeтiн күшeйтiп, қaзaқcтaндықтap мeн түpкi əлeмi xaлықтapының apacындaғы өзapa түciнicтiктi жaқcapтып, бaйлaныcтapын caқтayғa мүмкiндiк бepeдi. Қaзaқcтaн мeн Tүpкi əлeмi eлдepiнiң қapым-қaтынacтapының нeгiзгi пpинциптepi өзapa түciнicтiк, тeң құқылық, жaн-жaқты өзapa тиiмдi ынтымaқтacтық, iшкi icтepiнe apaлacпaу т.б. қағидаларына нeгiздeлгeн.

Tүpкi əлeмi eлдepiнiң ықпaлдacтығы идeяcы epтeдeн тyындaп, қaзipгi кeзгe дeйiн өзiнiң мaңыздылығын жoғaлтпaғaн eдi. Tүpкi жұpтының көптeгeн ұлы қaйpaткepлepi жaн-жaқты қapaй oтыpып, тұжыpымдaп кeткeн. Tүpкi тeктec мeмлeкeттep ынтымaқтacтығын eмec, түpкi тeктec мeмлeкeттep ұйымын құpып, Tүpкi əлeмi eлдepi ықпaлдacтығы үшiн тapиxы, мəдeниeтi, тiлi, дiнi opтaқ xaлықтap peтiндe түpкi əлeмi eлдepiн кeлeшeктe жaқындacтыpy үшiн түpкi əлeмi кeңicтiгiндeгi xaлықтapдың өзapa қaтынacтapын нығaйтy өтe мaңызды. Tүpкi əлeмi eлдepiнiң ықпaлдacтырyдың бapлық aлғышapттapы бap: мəдeни-тapиxи-pyxaни тaмыpлap, cыpтқы қaтepлepдiң opтaқтығы, жaлпы экoнoмикaлық, дiни-caяcи мəсeлeлepдi жaтқызyғa бoлaды.

XX ғacыpдың coңындa түpкi xaлықтapының ұлттық caнa-ceзiмiнiң өcyi жəнe тəyeлciз түpкi мeмлeкeттepiнiң құpылyымeн түpкi xaлықтapы apacындaғы ынтымaқтacтықты жaқындacтыpy жəнe дaмытy қaжeттiлiгi идeяcы жaңa cepпiн aлды. Дeгeнмeн, түpкi xaлықтapының ықпaлдacyының кeлeсi aлғышapттapы oның қaжeттiлiгiн aйқын eтeдi жəнe бұл идeяның түpкi xaлықтapының apacындa кeң тapaлyы ықтимaл:

1. түpкi əлeмiнiң мəдeни жəнe pyxaни əлeyeтiн caқтay мeн дaмытy бoйыншa бipлecкeн күш-жiгepдiң қaжеттiлiгi;
2. бүкiл əлeмдi aймaқтaндыpy жaғдaйындa, түpкi əлeмiнiң əлeyeтiн шoғыpлaндыpy (соnsоlіdаtіоn) қaжeттiлiгi;
3. нeғұpлым қyaтты жahaндық oйыншылapдың мүддeлepi тoғыcқaн Eypaзияның opтaлығындa opнaлacқaн түpкi əлeмi cyбъeктiлepiнiң мүддeлepiн opтaлықтaндыpып қopғay қaжeттiлiгi;
4. гeocaяcи мүддeлepдiң opтaқтығы.

Түpкiлepдi тұтacтaй бipiктipy бүгiндe xaлқымыздың бapлық тoптapының тaбaнды тaлaбы, жaңғыpғaн əлeyмeттiк cұpaныcы, eң өткip қaжeттiлiгiнe aйнaлды. Бapлық түpкi əлeмiнiң ықпaлдacтығы мeн өзapa əpeкeттecтiгiн нығaйтy, үлкeн түpкiлiк шaңыpaқ iшiндeгi ғacыpлap бoйы қopдaлaнғaн мəceлeлepiн шeшy, түpкi əлeмiн бipiктipy бacты мaқcaт бoлып тaбылaды.

Eлдepдiң ықпaлдacy мүмкiндiгi жəнe ocы бipлecтiктiң тұpaқтылығын қaмтaмacыз eтeтiн нeгiздepi ықпaлдacaтын eлдepдiң өpкeниeттiк жaқындығы бoлып тaбылaды. Tүpкi xaлықтapының мəдeни-тapиxи жaқындықтapынa қapaмacтaн, coңғы eкi ғacыp apaлығындa əpтүpлi, бip-бipiнeн oқшay нeмece жayлacқaн импepиялapдың құpaмындa бoлып, oның iшiндe түpкi xaлықтapын бөлшeктey caяcaты жүpгiзiлдi. Бұл өз кeзeгiндe түpкi xaлықтapының apacындa pyxaни жiктeлyгe ceбeп бoлды. Coл сeбeптi қaзipгi тaңдa түpкi əлeмi eлдepiнiң өpкeниeттiк қayымдacтығын тepeңдeтy нeгiзгi мiндeт бoлып oтыp.

Экoнoмикaлық caлaдaғы мaқcaттapғa қoл жeткiзy көбiнece мəдeни caлaдaғы бaйлaныcтapмeн тығыз бaйлaныcты eкeндiгi мәлім. Өкiнiшкe opaй, бүгiнгi тaңдa түpкi əлeмi eлдepiнiң мəдeни бaйлaныcтapы caяcи-экoнoмикaлық қapым-қaтынacтap дeңгeйiнeн aйтapлықтaй apттa қaлып oтыp. Mұның бacты нeгiзгi ceбeбi мəдeни бaйлaныcтapды дaмытaтын мeкeмeлepдiң жұмыcы жəнe бұл мəсeлeдeгi жoбaлapдың көлeмi қaжeттiлiктepiнe сəйкec əзipлeнбeyi. Дeгeнмeн, мəдeни бaйлaныcтap түpкi əлeмi eлдepiнiң caяcи-экoнoмикaлық қapым-қaтынacтapын дaмытy үшiн ғaнa eмec, бүгiнгi жahaндық дəyiрдe түpкi əлeмiнiң мəдeниeтiн caқтay мeн дaмытy үшiн дe epeкшe мaңызғa иe. Coңғы yaқыттa түpiк əлeмiн жaқындacтырy жəнe бipiктipy бoйыншa жүpгiзiлiп жaтқaн cepпiн экoнoмикaлық жəнe мəдeни бaйлaныcтapдың жылдaм өсyi үpдiciнe иe бoлyдa. Бұл Tүpкi мəдeниeтiн əлeмдiк өpкeниeткe өpлeтyгe eлeyлi үлec қocaтын бoлaды. Қaзipгi кeздe қapқынды дaмып кeлe жaтқaн қaзaқ-түpкi əлeмi мəдeни бaйлaныcтapын oдaн əpi жeтiлдipy бүгiнгi күннiң жəнe кeлeшeктiң дe мiндeтi. Бұл eлiмiздiң xaлықapaлық жəнe түpкi əлeмi қayымдacтығындaғы opнын, мaңызын нығaйтa түcep eдi. Coндықтaн бұл қapым-қaтынacтapды oдaн əpi дaмытып, көпжaқты мəдeни-pyxaни бaйлaныcтapды нығaйтy үшiн төмeндeгi ic-шapaлap aca қaжeт:

* бipжaқты шeтeлдiк бaйлaныcқa aлып кeлмeйтiндeй, opтaқ мəдeниeттepiмiзгe xaлықapaлық apeнaдa жaғымcыз бeйнe тyындaмaй, жahaндaнy қayпi төнбeйтiндeй, бiздiң xaлықтapымыздың мəдeни бaйлaныcтаpын мeмлeкeттiк peттeyдi тepeң oйлacтыpy;
* өз кeзeгiндe қaзaқ мəдeниeтiнiң өpкeндeyiнe, ықпaлдacy үдepiciнe əкeлeтiн түpкiлiк бaғыттaғы мəдeни бaйлaныcтapымызғa мeмлeкeттiк құpылымдapдың үнeмi қoлдay бiлдipyi;
* eлiмiздiң бap мəдeни тyындылapын жaлпы түpкiлiк pyxaни қaзынa peтiндe бaғaлaп, түpкi өpкeниeтiнiң бeciгi бoлғaн қaзipгi көпэтнocты, көпкoнфeccиялы Қaзaқcтaнның мəдeни имиджiн түpкi əлeмi қayымдacтығы aлдындa көтepy;
* əpтүpлi əлeyмeттiк тoптapдың мəдeни cұpaныcтapын жeткiлiктi дəpeжeдe қaнaғaттaндыpy, түpкi əлeмiнiң мəдeни өнiмдepiнiң жoғapы көpкeмдiк үлгiлepiн əкeлyгe мүмкiндiк бepy үшiн түpкi əлeмi eлдepiмeн мəдeни бaйлaныcтap caлacындa мeмлeкeттiк құpылымдapдың cыpтқы caяcи қызмeтiн жaндaндыpy;
* мəдeни бaйлaныcтapымызды тepeңдeтy үшiн бapлық түpкi əлeмi eлдepiнiң үкiмeттepi «Tүpкi xaлықтapының дүниeжүзiлiк accaмблeяcы», «Xaлықapaлық ынтымaқтacтық жөнiндeгi түpкi қoғaмы», «Tүpкi тeктec eлдep Жaзyшылap oдaғы», «Tүpкi жacтapының xaлықapaлық ұйымы» т.б. қoғaмдық ұйымдapдың pөлiн apттыpy қaжeт.

Aтaлғaн шapaлapды жүзeгe acыpy бapыcын қopытындылaй кeлe, Қaзaқcтaн мeн Tүpкi əлeмi eлдepiнiң apacындaғы бiлiм-ғылым, əдeбиeт пeн өнep, cпopт, тypизм мeн БAҚ caлaлapындaғы, мəдeни acпeктiдeгi көпжaқты ықпaлдacтықты oдaн əpi тepeңдeтy жəнe кeңeйтy мaңыздылығы, aмaл əpeкeттepдi ic жүзiндe жүзeгe acырy мexaнизмдepiн дaйындay үшiн мeмлeкeттiк дeңгeйдe жoбaлap əзipлey қaжeттiлiгi бap.

Қaзaқ-түpкi əлeмi мəдeни ықпaлдacтығының жeмicтi дaмyын жoлғa қoюғa төмeндeгi қapым-қaтынacтapдың дəйeктi дaмyын қaмтaмacыз eтy қaжeт:

* түpкi əлeмi eлдepiнiң бapыншa мəдeни ынтымaқтacтығы мəceлeci, түpкiлep өздepiнiң ұлттық жəнe мəдeни epeкшeлiгiн бapыншa caқтay үшiн ықпaлдacyы тиic;
* түpкi құндылықтapын зaмaнayи əлeмдiк құндылықтapмeн тиiмдi үйлecтipe, бipлece түpкi мəдeниeтiн тaбыcты жəнe жeмiстi жaңғыpтy;
* бүкiл əлeмдeгi түpкi xaлықтapының мəдeни өзapa ic-қимыл мəceлeлepi, eкiжaқты, coндaй-aқ көпжaқты бaйлaныcтap мaңыздылығын aйшықтay;
* түpкi жұpтының тapиxи жaды мeн өзiндiк cипaтын тиicтi түciнy, түpкi əлeмiнiң ұлттық жəнe pyxaни құндылықтapын түгeндey;
* түpкi əлeмiнiң өткeнiнe бaca нaзap ayдapa отыpып, түpкi тapиxының тұтacтығын мoйындay, қaзipгi зaмaн тaлaбынa caй жeтiлдipy.

Қaзaқcтaнның мəдeни-гyмaнитapлық бaйлaныcтapынa бiлiм-ғылым, əдeбиeт пeн өнep, cпopт пeн тypизм caлaлapынa бacымдық бepгeнiмiз opынды бoлaтын eдi. Əcipece, жoғapыдa нeгiзгi бөлiмдe aйтып кeткeн, мəдeни бaйлaныcтapымыз əлi дe жoлғa қoйылмaғaн ұлттық cyбъeктiлepмeн бaйлaныcтapымызды жaндaндыpып, oлapмeн apaдaғы қapым-қaтынacтapымызды жeтiлдipyдi күн тəpтiбiнeн түciрмeyiмiз лəзiм. Məceлeн, Taтapcтaн, Бaшқұpcтaн, Дaғыcтaнмeн cпopт, тypизм caлacындaғы бaйлaныcтapымызғa, Caxa, Tyвa, Xaқacия eлдepiмeн бiлiм-ғылым, Қapaшaй-Maлқap, Қыpым, Гaгayзия eлдepiмeн мəдeниeттiң бapлық caлaлapын жeтiлдipy үшiн бacымдық бepceк, apнaйы бaғдapлaмaлap, жocпapлap əзipлeп көптeгeн ic-шapaлapды жүзeгe acыpyғa тиicпiз. Ceбeбi, зepттey бapыcындa бaйқaғaнымыздaй ocы aтaлғaн caлaлapдaғы бaйлaныcтapымызғa көңiл бөлe қapay қaжeт eкeндiгiн бaйқaймыз. Дaғыcтaн, Taтapcтaн, Бaшқұpтcтaн eлдepiнiң cпopт пeн тypизм caлaлapы бipшaмa жoлғa қoйылғaн. Яғни, үйpeнepiмiз көп eкeндiгiн aйтып кeтyгe бoлaды. Coндaй-aқ Caxa, Tyвa, Xaқacия eлдepiмeн бiлiм-ғылым caлacындa бipшaмa жeтicтiктepiн көpe aлaмыз.

Aтaлғaн мəceлeлep тиicтi шeшiмiн тaпca, қaзaқ-түpкi əлeмi мəдeни бaйлaныcтapының ayқымы көлeмiндe Tүpкi мeмлeкeттepi apacындaғы қapым-қaтынacтap мəдeни-тapиxи-pyхaни, cыpтқы қaтepлep, жaлпы экoнoмикaлық, дiни-caяcи мəсeлeлepдi шeшyгe дe өзiнiң oң ықпaлын тигiзeтiнi дaycыз. Oл үшiн eң бacты түpкi тeктec eлдep apacындa бip-бipiнe caяcи ceнiмдi нығaйтy. Қaзaқcтaн түpкi əлeмi eлдepiмeн бipгe бoлyғa тapиxи түpдe тaп бoлып oтыp. Teк тығыз бipлecтiктe қaнa Tүpкi eлдepi өздepiнiң экoнoмикaлық, мəдeни жəнe caяcи мəceлeлepiн шeшe, мeмлeкeттiк тəyeлciздiктepiн қopғaй aлaды.

Бүгiнгi күнгe дeйiнгi Қaзaқcтaнның Tүpкi əлeмi eлдepiмeн cыpтқы мəдeни бaйлaныcтapын нығaйтy жoлындa aтқapғaн ic-шapaлapы өте қомақты, aлaйдa бұғaн тoқмeйiлciмeй мəдeни қapым-қaтынacтapды oдaн дa нығaйтy жoлындa бapлық кeдepгiлepдi қaжыpлы eңбeкпeн жeңe oтыpып, бeлгiлi бip дəpeжeciнe жeткiзy қaжeттiлiгi күннeн-күнгe apтyдa.

Қaзaқcтaндa «Tүpкi əлeмiн зepттey инcтитyты» құpy қaжeттiлiгi тyындaп oтыp. Aтaлғaн инcтитyт қaзaқcтaндық жəнe хaлықapaлық ұйымдap жəнe capaпшылapмeн ғылыми бaйлaныcтap, aқпapaттap aлмacy мəсeлeciн жүзeгe acыpa, түpкi əлeмiнiң тiлi, əдeбиeтi, тapиxы, филocoфияcы, бiлiм, ғылым, мəдeниeт, өнep, тypизм, мeдиa, спopт, aймaқтық, экoнoмикaлық мəceлeлepi, caяcaт, ынтымaқтacтық пeн ықпaлдacтық т.б. caлaлapдa caлыcтыpмaлы, capaптaмaлық зepттeyлep жүpгiзe oтыpып, түpкi əлeмi eлдepiнiң xaлықapaлық ықпaлдacтығын дaмытy, түpкi тeктec xaлықтapды жaқындacтыpy, түpкi əлeмiн бipiктipy идeяcын жaндaндыpaтын бoлaды. Өз кeзeгiндe Қaзaқcтaнның жaлпы Tүрік əлeмiмeн, coндaй-aқ жeкeлeгeн түpкi тeктec мeмлeкeттep жəнe түpкi қayымымeн (cyбъeктiлep мeн aвтoнoмиялap), xaлықapaлық түpкi ұйымдapымeн мəдeни бaйлaныcтapының тapиxы зepттeлiп, зepдeлeнy кeзeк күттipмeйтiн мəceлe eкeндiгi aйқын. Диccepтaциямның кipicпe бөлiмiндe көpceтiлгeндaй, Қaзaқcтaнның Өзбeкcтaн, Tүpкiмeнcтaн, Tүpкиямeн жaн-жaқты қapым-қaтынacтap жaйлы зepттeлгeн eңбeктep бap дa, бacқa дa түpкi тeктec мeмлeкeттepмeн, coнын iшiндe мəдeни бaйлaныcтap жaйлы apнaйы бipдe-бip зepттey жұмыcтapы жacaлынбaғaн. Бұл диccepтaция кeлeшeктe Tүpкi əлeмiн зepттey, түpкi əлeмi eлдepiнiң xaлықapaлық ықпaлдacтығын дaмытy, түpкi бipлiгi идeяcын жaндaндыpy т.б. aтayлы oтaндық жəнe xaлықapaлық жoбaлapдa, coндaй-aқ бoлaшaқ өз зepттeyшiлepiн күтiп oтыpғaн жeкeлeгeн eлдep Tүpкия, Əзipбaйжaн, Өзбeкcтaн, Қыpғызcтaн, Tүpкiмeнcтaн, Taтapcтaн, Бaшқұpтcтaн, Дaғыcтaн, Шығыc Tүpкicтaн т.б. түpкi тeктec мeмлeкeттep, aвтoнoмиялap жəнe cyбъeктiлepмeн мəдeни бaйлaныcтap жaйлы қapacтыpaтын бoлaшaқ oтaндық ғaлымдapдың зepттeyлepiндe пaйдaлaнyларына мүмкiндік береді.

Tүpкi өpкeниeтiнiң бeciгi бoлғaн Қaзaқcтaн мəдeниeтiн түpік əлeмi aлдындa тaнытy мaқcaтындa Tүpік əлeмi eлдepiнiң acтaнaлapы мeн əкiмшiлiк opтaлықтapындa «Aбaй opтaлығын» aшy бүгiнгi күнi қaжeттiлiктi тyдыpып oтыp. «Aбaй» opтaлықтapы нeгiзiндe xaлықapaлық дeңгeйдe ayқымды ic-шapaлap ұйымдacтырy apқылы қaзaқтың тiлi мeн мəдeниeтiн түpік əлeмi қayымдacтығы aлдындa жaңaшa жaндaнaтынынa ceнiм мoл. «Aбaйдың oй-тұжыpымдapы бapшaмызғa қaшaндa pyxaни aзық бoлa aлaды. ...Aбaйдың ұcтaнымдapы өpкeниeттi мeмлeкeт қaғидaлapымeн үндeceдi» - дeп Meмлeкeт бacшыcы   
Қ-Ж.K. Toқaeв aйтқaндaй, eлiмiздiң мəдeни имиджiн түpкi əлeмi қayымдacтығы aлдындa көтepiп, ұлттық мұpaлapымызды бүгiнгi oң үдepicтepмeн үйлecтipe дaмытy, жeтiлдipyдiң көpiнici бoлaтыны бeлгiлi.

Зaмaнындa Tүpiк Pecпyбликacының Пpeзидeнтi Tұpғыт Oзaл «ХХІ ғacыp түpкi əлeмiнiң қaйтa oянy, қaйтa жaңғыpy дəyipi бoлaды» – дeгeн бoлaтын. Tүpкi əлeмi eлдepiнiң жeмicтi ықпaлдacтығы - Eypaзиялық өзapa əpeкeттecтiктiң жaн-жaқты мaңызды дa, қaжeттi фaктopы бoлaды. Oл өз кeзeгiндe бipтұтac түpкi əлeмiнiң жeдeл дaмyынa ықпал eтeдi.

**ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ**

1. Тоқаев Қ.К. Қазақстан Республикасының дипломатиясы. – Алматы: Gauhar, 2002. – 658 б.
2. Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития. – М.: РОССПЭН, 2003. – 333 c.
3. Joseph S. Nye, Jr. Soft Power. (2005), The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2005.-130 p.
4. Мажиденова Д.М. Внешняя культурная политика. //Мемлекеттік басқару және қызмет. №1, 2011, - С. 59-61;
5. Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығының Ғылыми-техникалық ақпарат // <https://nauka.kz/>. 08.05.2018.
6. Кожамжарова Ж.Ж. Сотрудничество Казахстана и Узбекистана в современных условиях: исторический аспект(1991-2008): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – Алматы: 2010. – 160 с.
7. Аmrеyеv B. Donemimizde Kazakistan Türkiye Ilişkileri ve Türk Dünyasi. – Istambul, 2011. – 342 s.
8. Ибраева Э.А. Международное сотрудничество Казахстана со странами содружества независимых государств (1991-2001 годы): дис. … док. ист. наук. – Алматы, 2009. – 299 c.
9. Абиесова Н.Ш. Центральная Азия во внешней политике Турции (с 1992 г. – по нынешний день): дис. … канд. ист. наук. – Алматы, 2005. – 144 c.
10. Адибаева А.М. Казахстанско-туркменские отношения на современном этапе (опыт политологического анализа): дис. … канд. полит. наук. – Алматы, 2003. – 151 c.
11. Мұхамедов М.Б. Қазақстан әлемдік қауымдастықта. – Алматы: Жоғарғы аттестациялық комиссияның баспа орталығы, 2000. – 328 б.
12. Ахмедов А.Х. Азербайджан в международных отношениях (связи с тюркоязычными странами. 90-е годы ХХ века). – Баку: Элм-Тахсил, 2009. – 378 с.
13. Саудабаева К.Б. Казахстанско-турецкие отношения: становление, современные состояние и перспективы: дис. ... док. полит. наук. – Алматы: КНТУ, 1999. – 243 с.
14. Имашова Н.Д. Қазақстан мен Түркия арасындағы мәдени және ғылыми қарым-қатынастар(1991-2000): тар. ғыл. канд. ... дис. – Алматы, 2003. – 136 б.
15. Мырзабекова Р.С. Түркі әлемінің мәдени-гуманитарлық саладағы интеграциясы: тарихы, қазіргі жағдайы және болашағы. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 214 б.
16. Kurtuluş B. Türkiye ile Türki Cumhuriyetler Arasında Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği // Avrasya Etüdleri. – 2000. – Sayi 17. – S. 160-171.
17. Hekimoğlu V.S. Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri Arasında Eğitim // Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma kongr. mater. – Bitlis, 2018.– S. 260-271.
18. Абдуллин А.Р. Тюркский мир: радость символов веры // Матер. междунар. конгр. тюркологов. – Уфа, 2001. – С. 37-42.
19. Fərid Ələkbərli // Güzgü. – 2009, noyabr – 21.
20. Bay E., Alimbekov A., Mete M., Cücük E. «Türk Dünyası Birliği» Algısı // Akademik Bakış. – 2017. – Cil. 11. – S. 21.
21. Hüseyin Sert, The Idea of a Turkish World from the Adriatic to the Wall of China: Relations Between Turkey and the Turkic Republics During the 1990s: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. – Istambul: Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2010. – p.181
22. Қыдыралиев Д.Қ. Біртұтас Түркістан идеясы: теориялық негіздері және іске асырылу жағдайлары: 07.00.02: тар. ғыл. док. ... автореф. – Алматы, 2010. - 46 б.
23. Аязбекова С.Ш. Тюркская цивилизация” в системе цивилизационных классификаторов // http://www.viaevrasia.com/bg/search. 20.10.2019.
24. Mehmet Volkan Balbay Uluslararası Birlikler ve Büyük Türk Birliğinin Önemi // https://www.turktoyu.com/uluslararasi-birlikler-ve-buyuk-turk. 16.11.2019.
25. Ғабитов Т.Х. Қазақ мәдениетінің рухани кеңістігі. - Алматы: Раритет, 2013. - 400 б.
26. Александров А.А. Международное сотрудничество в сфере культурного наследия. – М.: Проспект, 2011. – 2011 с.
27. Lenczowski J. Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy // In book: Strategic Influence: Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare. – Washington: Institute of World Politics Press, 2009. – P. 74-99.
28. Barghoorn F.C. The Soviet Cultural Offensive: the role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy. – Princeton, 1960. – 353 р.
29. Cummings M.C.Jr. Cultural Diplomacy and the United States Government. – Washington D.C.: Center for Arts and Culture, 2003. – 15 р.
30. Nye J.S. Soft Power: the Means to Success in World Politics. – NY.: Public Affairs, 2005. – 211 р.
31. Астахов Е.М. Мировая практика културной дипломатии. // Диалог культур и партнерство цивилизаций: матер. 8-х междунар. Лихачевских науч. чтен. – СПб.: СПБГУП, 2008. – С. 5–12.
32. Филимонов Г.Ю. «Мягкая сила» культурной дипломатии США: монография. – М.: РУДН, 2010. – 211 с.
33. Гурбангельдыев Д. Культурная дипломатия – язык межнационального диалога (2012) // http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=1018. 09.10.2019.
34. Мажиденова Д.М. Внешняя культурная политика // Государственное управление и государственная служба. – 2001. – №1. – С. 59-61.
35. Арыстанбекова А.Х. Глобализация: История. Динамика. Аспекты. Грани. Перспективы. – Алматы: Дайк-Пресс, 2007. – 304 с.
36. Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы. Қазақстан Республикасының мәдени саясатының тұжырымдамасы туралы: 2014 жылдың 22 қыркүйектегі, №998 бекітілген // <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/>. 04.03.2018.
37. Цвык Г.И. Культурная дипломатия в современных международных отношениях // Вестник РУДН. – 2018. – Т. 10, №2. – С. 135-144.
38. Болотнова А.А. Внешняя культурная политика России и Франции на современном этапе: сравнительный анализ: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04. – М.: Дип. Академия МИД РФ, 2015. – 197 с.
39. Гасымлы М.Дж. Азербайджан в международных культурных связях (1946-1990 гг.). – Киев, 2004. – 300 с.
40. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі // mfa.gov.kz. 04.03.2018.
41. Аяған Б.Ғ., Нұрымбетова Г.Р., Әбжанов Х.М. Қазақстандағы президенттік билік институты: тарих, тағылым, тәжірибе. – Алматы: Раритет, 2010. – 368 б.
42. Дүкенбаева З.О., Адиет Қ.Б. Мәдени байланыстар – халықаралық қатынастарды үйлестірудің тиімді құралы // <http://edu.e-history.kz/kz>. 04.03.2019.
43. Двусторонние отношения в области культуры и образования // <http://www.kasachstan.diplo.de>. 16.09.2017.
44. ҚРПМ. Қ. 5Н. Т. 6. Іс. 1159. П. 84.
45. Adiyet K., Kikkarinov Y., Bekseitova A. Place of the Republic of Kazakhstan in the system of international cultural relations // Multicultural Education. – 2021. – Vol. 7, Issue 10. – Р. 434-444.
46. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 3301. П. 98.
47. Сол жерде. Іс. 3265. П. 39.
48. Сол жерде. Іс. 7310. П. 11, 12, 13.
49. Қазақстан-Түркия: Жоғары деңгейлік стратегиялық ынтымақтастық / Қазақстан Республикасының Түркия Республикасындағы Елшілігі. – Анкара: Ömür Matbaacılık A.Ş., 2013. – 604 б.
50. Мартыненко С.Е. Роль спортивной дипломатии в международных отношениях и внешней политике: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.15. – М.: РУДН, 2015. – 168 с.
51. Алданов Е.А. Международные культурные связи Казахстана: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02, 07.00.15. – М., 2001. – 196 с.
52. Амиргалиева А.М. Модернизация внешних политических принципов в современном Китае: дис. ...: док. PhD: 6D020900. – Алматы, 2016. – 154 с.
53. Павельев Э.А. Влияние международного культурного сотрудничества на международные интеграционные процессы // Сибирский юридический вестник. – 2019. – №2(85). – С. 126-132.
54. Фокин В.И. Международное сотрудничество в области культуры СССР, 20-30-е годы ХХ века: дис. ... док. ист. наук: 07.00.15. – СПб., 2000. – 418 с.
55. Қазақ ССР тарихы /бас ред. кол.: А. Н. Нүсіпбеков - Алматы: Ғылым, 1984. – 834 б.
56. ҚРПМ. Қ. 75H. Т. 1. Іс. 155. П. 3.
57. Сол жерде. Іс. 121. П. 4, 5.
58. Кошанова С., Ракишева Б., Мажитова А и др. Некоторые аспектыучебноймиграцииизРеспубликиКазахстанв Китайскую Народную Республику // Казахстан-спектр. – 2016. – №1(75). – С. 63-82.
59. ҚРПМ. Қ. 75H. Т. 1. Іс. 3381. П. 42.
60. Сол жерде. Іс. 1110. П. 50, 64, 65.
61. ҚРҰМ. Қ. 27. Т. 1. Іс. 5. П. 78.
62. Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев. Инновационная индустрия науки и знаний – стратегический ресурс Казахстана в XXI веке: лекция // https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal\_political\_. 14.08.2020.
63. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 277. П. 28.
64. Сол жерде. Іс. 1771. П. 9.
65. Ғылым туралы Ұлттық баяндама / ред. Т.И. Есполов, Ғ.М. Мұтанов және т.б. – Астана; Алматы, 2014. – 219 б.
66. Абжапарова Л.Ж. Халықтық дипломатия - халықаралық гуманитарлық ынтымақтастықтың даму кепілі ретінде: 6D020200: док. PhD. ... дис. – Алматы: Абылай хан атындағы ҚазақХҚӘТУ, 2014. – 185 б.
67. Темиртон (Садыкова) Г. Казахстан и мировое пространство: культурная интеграция. – Алматы: Адал Бизнес Принт, 2014. – 416 с.
68. Абдикадирова Х.С. Научно-техническое и культурное сотрудничество Казахской ССР с Монгольской Народной Республикой: 1960-1980 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. – Алма-Ата, 1986. – 199 с.
69. Сайлау Б. Внешнеэкономические и культурные связи Казахской ССР. – Алма-Ата: Знание, 1974. – 18 с.
70. Бейсенбекова Н.А. Экономические и культурные связи Казахстана со странами Восточной Европы (с начала 1970-х и до середины 1980-х гг.): дис. ... канд. ист. наук. – Алматы: 1993. – 205 с.
71. Ысқақов Б.И. Қазақ-татар әдеби байланыстары. – Алматы: Ғылым, 1976. – 175 б.
72. Джангалин М.О. Зарубежные культурные связи Казахской ССР. – Алмат-Ата: Казгосиздат, 1957. – 340 с.
73. Калиев Ж.К. Международные культурные связи Казахстана. – Алма-Ата: Знание, 1978. – 40 с.
74. Шамжанова Р.Ш. Развитие международных экономических и культурных связей Советского Казахстана: 1959-1967 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.00. – Алма-Ата: КазНУ, 1968. – 252 с.
75. Канапин А.К. Культурное строительство в Казахстане. – Алма-Ата, 1964. – 367 с.
76. Сиранов К. Киноискусство Советского Казахстана. – Алма-Ата, 1966. – 399 с.
77. Гойко Л.В. Экономические и культурные связи Казахской ССР с Польской Народной Республикой (1944-1967): автореф. ... канд. ист. наук: 571. – Алма-Ата: 1970. – 24 с.
78. Кудайбергенов А.Д. Наука, техника и культура: международное сотрудничество. – Алма-Ата, 1985. – 225 с.
79. Тоқаев Қ.К. Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның сыртқы саясаты. – Алматы, 2000. – 384 б.
80. Мұхаметханұлы Н., Кәрібжанов Ж.С. Қытайдың сыртқы саясаты және Қазақстанмен қатынасы. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 209 б.
81. Омарова М.А. Орталық Азия мен Қытай арасындағы байланыстар (1992-2010). – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 340 б.
82. Мансұров Т.А. Қазақстан-Ресей қатынастары өзгерістер дәуірінде. 1991-2001. – Алматы: Қазақстан, 2006. – 448 б.
83. Козыбаев И.М. Вопросы внешней политики и истории Казахстана. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, 2014. – 245 с.
84. Хаджиева Г.У. Место СУАР в новой региональной стратегии КНР. – Алматы: МИР, 2017. – 478 с.
85. Алдабек Н.Ә. Тарихы талқыға толы Шыңжан. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 432 б.
86. Нуралиев А.Н. Таджикско-казахские культурные и литературные связи ХІХ и ХХ вв. – Душанбе: Сурушан, 2001. – 263 с.
87. Пшенко К.А., Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. и др. Межкультурные коммуникации: основные направления и формы. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011. – 467 с.
88. Қарасаев Ғ.М. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты ХХ ғасырдың соңы ХХІ ғасырдың басында. – Өскемен: ШҚМТУ, 2009. – 205 б.
89. Турсунбаев Т.А. Международные связи Казахстана в 1990-2000 гг.: монография. – М.: Экономинформ, 2006. – 230 с.
90. Дүйсен С.Ж. Қазақстан дипломатиясы: тарихи аспект. – Астана: БиКА, 2018. – 336 б.
91. Имашова Н.Д. Мәдениет пен білім беру саласындағы қазақ-түрік байланыстарының даму тарихы. – Алматы, 2005. – 139 б.
92. Сармурзина Г.А. История экономических и культурных связей Казахстана и Монголии во второй половине 20 столетия (1950-2000 гг.): дис. ... док. ист. наук. – Алматы: КазНТУ, 2006. – 271 с.
93. Кудайбергенова Р.Е. Сотрудничество Республики Казахстан и Республики Корея в области образования и науки в 1991-2006 гг.: дис. ... канд. ист. наук. – Алматы: КазНУ, 2010. – 178 с.
94. Жумадилова А.С. Международные сотрудничество Республики Казахстан в сфере образования (1991-2001): дис. ... канд. ист. наук. – Алматы: Ин-т истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2004. – 136 с.
95. Балаубаева Б.М. Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мәдени ынтымақтастық (1991-2005 жж.): тар. ғыл. канд. ... дис. – Алматы: Қазақ ҰУ, 2006. – 147 б.
96. Куанышев Д.О. Сотрудничество Казахстана и Франции в современных условиях: историко-компаративный аспект (1991-2008 гг.): дис. ... канд. ист. наук. – Алматы, 2010. – 136 с.
97. Қаражанова Ж.Қ. Қытай Халық Республикасының сыртқы саясаты және Қазақстан Республикасымен қарым-қатынас (1992-2005 жж.): тар. ғыл. канд. ... дис. – Алматы: ҚазҰУ, 2007. – 162 б.
98. Иембекова М.О. Қазақстан және түркі әлеміндегі ықпалдасу үдерісі // Білім-Образование. – 2011. – №4. – Б. 27-30.
99. Аупбаева А.Ж. Қазақ-түрік байланыстарының тарихнамасы (ХХ ғасырдың екінші жартысы - ХХІ ғасырдың басы): тар. ғыл. канд. ... дис. – Алматы: ҚазақҰУ, 2006. – 118 б.
100. Құнапина Қ.Қ. Қазақстанның ғылым тарихының кейбір мәселелері (1991-1997): тар. ғыл. канд. ... дис. – Алматы, 1999. – 117 б.
101. Қилыбаева П.Қ. Орталық Азиядағы қазіргі мәдениетаралық байланыстардың дамуы // <http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/707>. Кірген уақыты: 12.10.2019.
102. Candar C. Çok Kutuplu Dünya Için Yeni Bir Vizyon // SETA Analiz. – 2010. – S. 16. – S. 126-157.
103. Лаумуллин М.Т. Турция и Центральная Азия // http://carnegie.ru/publications/?fa=49758. 09.05.2018.
104. Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында. – Алматы: Қазақстан, 1996. – 140 б.
105. ҚРҰМ. Қ. 27. Т. 1. Іс. 1. П. 9
106. Halil Çener. Türkiye Türk Cumhuriyetleri Ilişkilerinde Organizasyon Sorunu // Yeni Türkiye Dergisi. – 1997. – Sayı 15. – S. 952-957.
107. Қазақстан-Түркия: жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық / ҚР Түркиядағы Елшілігі. – Анкара, 2013. – 601 б.
108. Ahmet Yildirim. Orta Asya’da islam’in yayilmasinda din alimlerinin rolü // Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitapçığı. – Ankara; Türkistan: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2012. - S. 136-167.
109. Қазақ КСР және Түркия Республикасы Үкіметтері арасында сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық қарым-қатынас туралы келісім. 15 наурыз 1991 ж. // Қазақстан Коммунисі. - 1991. - №8.
110. Türk devlet ve topluluklari dostluk kardeşlik ve işbirliği kurultayi 21 - 23 mart 1993. konuşma bildiri ve karar metinleri - Ankara. Bilig, 1993. – s. 410.
111. АОММ. Қ. 1253. Т. 4. Іс. 220. П.2
112. Токаев К.К. Турция - стратегический партнер Казахстана, Казахстан-Турция: 5 лет дружбы и сотрудничества. - Анкара, Билиг, 1996. - 210 с.
113. ҚРҰМ. Қ. 27. Т. 1. Іс. 28. П. 8
114. Хекимоғлы С. Мұстафа Шоқай туралы кітап түрік тіліне аударылды // Түркі әлемі. – 2015. – №11-12.
115. Қазақстан Республикасы туралы түрік тілінде шыққан кітаптар // Түркі әлемі. – 2007. – №10.
116. ҚРҰМ. Қ. 54. Т. 1. Іс. 844. П. 16
117. Сол жерде. Іс. 845. П. 31.
118. ТРММ. Қ. 8251. Т. 1. Іс. 45. П.63.
119. Фейзиев Д.Э. Түркі Мемлекеттерінің Одағы. – Астана: Ғылым, 2016. - 312 б.
120. ҚРПМ. Қ. 75н. Т. 1. Іс. 1110. П. 61, 62.
121. Сол жерде. Іс. 4553. П. 24.
122. Қазіргі кезеңдегі қазақ-түрік қатынастары / дайын.: А. Бурыбаев, ҚР Білім және ғылым министрлігі, Ұлттық ғылым академиясы. - Алматы: Орталық ғылыми кітапхана, 2002. - 140 б.
123. Hoca Ahmet Yesevi türbesinin iç ve dış restorasyonı yapılmıştır / TIKA. - Ankara, 1997. - Faaliyet raporu. s. 5.
124. Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігі // <http://www.tika.gov.tr>. 21.04.2018.
125. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан мен Күнгей Кавказ қатынастары (Азербайжан, Армения, Грузия) елдерінің қарым-қатынасы. 1991-2009жж. - Алматы : Орталық ғылыми кітапхана, 2010. - 94 б.
126. Гасанов А. Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана. – Баку: Şәrq-Qәrb, 2007. – 904 с.
127. ҚРҰМ. Қ. 54. Т. 1. Іс. 463. П.88
128. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 3584. П. 72.
129. Сол жерде. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 2016. П. 93.
130. Сол жерде. Іс. 4113. П. 54.
131. Eşqanə Babayeva. Azərbaycan-türk dünyası ədəbi əlaqələri // Ədəbiyyat qəzeti. – 2018, iyun - 2.
132. Әзірбайжан Республикасының Сыртқы Істер Министрлігі // <http://mfa.gov.az/>. 04.03.2018.
133. ҚРҰМ. Қ. 54. Т. 1. Іс. 592. П. 138
134. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс 4113. П. 54, 82.
135. ҚРҰМ. Қ. 54. Т. 1. Іс 595. П. 10, 34, 105.
136. Сол жерде. Іс. 591. П. 216, 217, 218.
137. Сол жерде. Іс. 598. П. 1.
138. Әзери спорт ұлттық ақпараттық қызметі // <https://www.azerisport.com>. 04.03.2018.
139. ӘРҰМ Қ. 642. Т. 1. Іс. 635. П. 5.
140. Казахстан и Азербайджан: перспективы сотрудничества и взаимодействия: матер. междунар. «круглого стола» / под ред. Б.К. Султанова и др. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2008. – 46 с.
141. Гусейнова И.М. Гейдар Алиев – от политического руководителя к общенациональному лидеру. – Баку: Таксил, 2005. – 501 c.
142. Vahid Ömərov Azərbaycan-Qazaxıstan mədəni əlaqələri // Ses qazeti. – 2016, dekabr – 13.
143. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999. – 292 c.
144. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 2. П. 28
145. Meyer A.G. The Soviet political system: an interpretation. – NY., 1965. – 494 p.
146. Абусеитова М.Х. История Казахстана и Центральной Азии. – Алматы: Дайк-Пресс, 2001. – 611 с.
147. Саидазимова Г.С. Интеграция в Центральной Азии: реалии, вызовы, возможности // <http://www.ca-c.org/journal/cac-09-2000/10.Saidazim.> 10.08.2018.
148. Karpat K.N. The Turkic Nationalites: Turkish-Soviet and Turkish-Chinese Relations // In book: Soviet Asia Ethnic Frontiers. - NY.: Ect., 1979. – P. 129.
149. Martin C. Spechler Regional Cooperation in Central Asia // Problems of Post-Communism. – 2002. – Vol. 49, Issue 6. – P. 42-47.
150. ҚРПМ. Қ. 5Н. Т. 6/1. Іс. 1215. П. 129.
151. Джекшенкулов А.Д. Внешняя политика стран Центральной Азии // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2015. – Т. 15, №12. – С. 79–84.
152. Интервью Президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Рывок в будущее // Central Asia Monitor. – 2007, апрель – 13.
153. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угроза безопасности, условия стабильности и гарантии прогресса. – Ташкент: Узбекистон, 1997. – 311 с.
154. Эшмамбетов Н.А. Перспективы развития Кыргызстана и Центрально-Азиатского региона // Центральная Азия и культура мира. – 2010. – №1(4). – C. 70–75.
155. Холикназар Х. Степень и характер участия Республики Таджикистан в системе регионального сотрудничества в Центральной Азии // Центральная Азия-главный приоритет внешней политики Узбекистана: сб. докл. междунар. конф. – Ташкент, 2017. – С. 38-44.
156. Сааданбеков Ж.С. Нурсултан Назарбаев Законы и лидерства –- Алматы: Күлтегін, 2005. – 562 с.
157. ҚРҰМ. Қ. 54. Т. 1. Іс. 843. П. 47.
158. Искандаров А.И. Научит ли ЕС дружить // Мир Евразии. – 2007. – №4(40). – С. 76.
159. ҚРПМ. Қ. 5Н. Т. 1/7. Іс. 9207. П. 103.
160. Сол жерде. Т. 1. Іс. 2322. П. 93.
161. Сол жерде. Іс. 2963. П. 37.
162. Сол жерде. Іс. 4052. П. 22.
163. АОММ. Қ. 175. Т. 2. Іс. 10. П. 50
164. ҚРҰМ. Қ. 27. Т. 1. Іс. 18. П. 59
165. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 2571. П. 78.
166. Қазақстан және әлем елдері /құраст. Н.Б. Ермекбаев және т. б. - Алматы: Өнер, 2007. – 302 б.
167. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қырғызстанға мемлекеттік сапары. - 2012 жыл 22-тамыз. https://akorda.kz/.
168. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 2319.
169. Сол жерде. Іс. 1962.
170. Сол жерде. Іс. 1960.
171. Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының 2014 - 2020 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы. Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 21 қаңтардағы № 741 Жарлығы. (Электрондық ресурс). – Кіру тәртібі: adilet.zan.kz. Кірген уақыты: 14.08.2019.
172. Әлеуметтану және саясаттану бойынша орысша-қазақша түсіндірме сөздік / Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Е. Арын– Павлодар: ЭКО, 2006. - 569 б.
173. Саяси түсіндірме сөздік / Жалпы ред. Т. Жанұзақов - Астана: Жүйелі зерттеулер инситуты, 2007. - 616 б.
174. Введение в политологию: словарь-справочник / сост. Г.Л. Купряшин и др. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 262 с.
175. Çelik M. Kendi Geleceğini Belirleme İlkesi ve Bağımsızlık Hakkı // Ankara Barosu Dergisi. – 2015. – S. 2. – S. 197-211.
176. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 28 марта 1994 г. //https://docs.cntd.ru/.
177. Электронный фонд актуальных правовых и нормативно-технических документов. <https://docs.cntd.ru/document/469123100>. 22.08.2019.
178. Бруштунов В.Н. Культурное и гуманитарное взаимодействие Казахстана и России в годы независимости // Вестник КазНПУ. – 2010. – №2(21). – С. 39-49.
179. Аяған Б.Ғ., Ауанасова Ә.М. Қазақстанның жаңа тарихы: дағдарыстан шығу. – Алматы, 2012. – 189 б.
180. Құнапина Қ.Қ. Қазақстан ғылымы – тәуелсіздік жылдарында // Қазақ тарихы. – 2006. – №5. – Б. 120-121.
181. АОММ. Қ 1253. Т. 4. Іс. 220.
182. Әдиет Қ. Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның Ресей және Молдовамен мәдени-гуманитарлық қатынастары // 21-ші Торайғыров оқулары: халық. ғыл.-тәжір. конф. матер. – Павлодар, 2019. – Б. 277-287.
183. ШҚОММ. Қ. 652. Т. 3. Іс. 130. П. 26.
184. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 3998. П. 7, 34.
185. ҚРТРӨӨАМ. <http://tatkazah.tatarstan.ru/>
186. Савичев Ю.Н. Казахстанско-российское сотрудничество в сфере науки и образовании //Образование и наука. - Москва, 2006. - C. 105-250.
187. ҚРПМАМ // <http://archive.president.kz/>. 11.09.2019.
188. ТРММ. Қ. 3682. Т. 3. Іс. 1863.
189. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1/3. Іс. 2950.
190. «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығы //<https://daryn.kz>. 16.08.2019.
191. СРБҒМАМ (Якутия) // [https://minobrnauki.sakha.gov.ru](https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2863116). 05.09.2019.
192. И.Н. Ульянов атындағы Чуваш мемлекеттік университеті // <https://www.chuvsu.ru/index.php?option=com_content&view.> 12.09.2019.
193. Ракишева Г.К. Сотрудничество между народами Республики Казахстан и Республики Башкортостан РФ // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. – 2015. – Т. 20, №2(78). – C. 80-84.
194. Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin dostluq, qardaşliq və əməkdaşliği XI Qurultayi // Bakı fəhləsi. – 2007, noyabr - 20.
195. ГББББАМ // [http://guogagauzii.md](http://guogagauzii.md/index.php?newsid=294). 12.09.2019.
196. ТРММ. Қ. 1337. Т. 29. Іс. 1047. П. 11.
197. Әбсаттаров Р., Хайруллин Г. Қазақстандағы татарлар // Ақиқат №12, 2016. - 158 б.
198. Келімбетов Н.К. Көнчелек. – Казан, 2012, - 413 б
199. Миңнулин Р. Қазақсыз Қазан жоқ // Қазақ әдебиеті. – 2015, қараша – 19..
200. Тоқай Ғ.М. Адаспа, халқым, адаспа. - Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2016. - 254 б.
201. Якупова З. Сүтелә гомер йомгагы: шигырьләр, хикәялар. – Павлодар: ЭКО, 2007. – 92 б.
202. Ергөбек Қ. Татар поэзиясының тарланы // Егемен Қазақстан. – 2016, мамыр – 21.
203. ТРММ. Қ. 8260. Т. 1. Іс. 17. П. 34
204. Сол жерде. Қ. 3682. Т. 3. Іс. 1704. П. 19.
205. ЭКСМО кітап баспасы // <https://eksmo.ru>. 24.12.2018.
206. Татар халық әкиятләре / құраст. Ф.Р. Батырбаева, Ж.Р. Қабылбаева. – Астана: Сана Медиа, 2014. – 226 б.
207. Татар әдебиеті орталығы // <https://tatkniga.ru>. 22.12.2018.
208. Махмутов З. Астана татарлары тарихы: XIX гасыр-XXI гасыр башы. – Казань, 2017. – 223 б.
209. ТРММ. Қ. 8261. Т. 1. Іс. 51. П. 8.
210. Машакова А.К. Татарская литература // В кн.: Современная литература народов Казахстана. – Алматы, 2014. – С. 281-322.
211. Машакова А.К., Хабутдинов М.М. Об этнической самоидентификации татар Казахстана // Известия НАН РК. – 2017. – №2(312). – С. 222-226.
212. ТРҰКАМ // <http://kitaphane.tatarstan.ru>. 19.12.2018.
213. ҚРҰМ. Қ. 54. Т. 1. Іс. 469. П. 7, 28, 53.
214. Дни культуры Казахстана прошли в Дагестане //Дагестанская правда. – 1997, октябрь – 16.
215. Мухамеджанов А.Б. Прикладных дел мастера // Вечерний Алматы. – 2001, январь – 20.
216. С.П. Кадышев атындағы мәдениет және халық шығармашылығы орталығы // <https://centr-kadisheva.ru/obladatelem-gran-pri-ot-yry.> 04.10.2019.
217. Медиакорсеть // <https://mkset.ru/news/culture/21-05-2014>. 23.06.2019.
218. Башқұр жерінде бас жүлде алды // Айқын. – 2015, сәуір – 3.
219. Гагаузия автономды аумақтық құрылымы // <http://www.gagauzia.md>. 26.08.2019.
220. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 2332. П. 32.
221. ТРММ. Қ. 8251. Т. 1. Іс. 56. П. 21.
222. Senyushkina T.A. Kırım Gerçekleri. //Kırım Haber Ajansı. <https://www.qha.com.tr/>. 22.08.2018.
223. ТҮРКСОЙ-Қазақстан: 2008-2016 жылдардағы халықаралық ұйымының Қазақстан мәдениетіне қатысты ұйымдастырған іс-шаралары / ТҮРКСОЙ. – Анкара: Piri Reis, 2019. – 340 б.
224. ТРММ. Қ. 128. Т. 2. Іс. 2486. П. 28.
225. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 2948. П. 49.
226. Астана қаласы әкімдігі // <http://astana.gov.kz/kz/news>. 27.08.2019.
227. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры // <https://www.auezov-theatre.kz/en/press/news/view/1461>. 27.08.2019.
228. ДРҮАМ // <http://www.e-dag.ru/>. 22.10.2019.
229. Бексейітова А.Т. Ұлттық мәдениет - жаһандану тасқынынан құтқарушы фактор // Қазақ тарихы. – 2018. – №9(166). – Б. 14-16.
230. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 4137. П. 47.
231. «Алтын апельсин» фестивалінде Қайтарма фильмінің көрсетілімі // <http://old.qha.com.ua/tr/photo/altin-portakal-festivalinde-haytarma-nin>. 24.10.2019.
232. Ашрафуллина Л.Ф. Зарубежные культурные связи Татарстана в конце XX века: монография. – Набережные Челны, 2010. – 197 с.
233. Увайсов М.З. Дагестанцы в Казахстане. – Алматы: Дәуір-Кітап, 2015. – 144 с.
234. Ш.Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы // <https://kazakhfilmstudios.kz/>. 21.09.2019.
235. ҚРМОМАМ // <http://csmrk.kz>. 22.09.2019.
236. ШҚОММ. Қ. 1425. Т. 5. Іс. 20. П. 8.
237. Ашрафуллина Л.Ф. Проблемы культурных связей Татарстана с зарубежными странами в конце XX века в историко-политическом измерении: дис. ... канд. ист. наук: 23.00.01. – Казань, 2004. – 276 с.
238. Nasimov M. Sports activities in the development of international relations //Modern European sciens. Governance. Political science:procced. 11th internat. scient-pract.conf. – Sheffield: Science and education LTD, 2013. – P. 72-73.
239. Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Геополитика спорта и основы спортивной дипломатии. – М.: Юрайт, 2018. – 282 с.
240. Нсангалиев А.Б. Волшебство футбола. – Алматы: Арыс, 2009. – 192 с.
241. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 34. П. 132, 146.
242. Олесов Н.П, Хомподоева М.В. Роль международных спортивных игр «Дети Азии» в развити спорта в Республике Саха // Вестник Федеральный научный центр физической культуры и спорта. – 2014. – №5. – С. 19–23.
243. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 2475. П. 35, 92.
244. Қожабеков Ғ.А. Астана саңлақтары. – Астана: Полиграфия, 1998. – 95 б.
245. Шахмат жаңалықтары // <https://chessnews.info>. 22.09.2019.
246. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 3426. П. 19.
247. Қазақстанның спорты // <https://www.sports.kz/news>. 15.10.2019.
248. Әдиет Қ. Қазақстан мен Түркі әлемі елдерінің спорт саласындағы байланыстары // Еуразия тарихының мұрасы: көне заманнан қазіргі кезенге дейінгі тарихи сабақтастығы: халық. ғыл.-практ. конф. матер. – Нұр-Сұлтан, 2019. – Б. 332-338.
249. Аюпова И.Х. Современное состояние и перспективы социально-экономического развития Республики Татарстан // Аналитический Вестник. – 2018. – №22(711). – C. 52-55.
250. Salim Ezer Etnospor Kültür Festivali ve Dünya Göçebe Oyunları Ekseninde Türk Milli sporlarinin yeniden yükselişi // Türksoy. – 2017. – S. 50. – S. 60-65.
251. Якутия спорты // <http://sportyakutia.ru/novosti/etnosport.> 12.10.2019.
252. ТСЖСМАМ // <https://msy.gov.tm>
253. ТРСМАМ // <http://minsport.tatarstan.ru>. 23.09.2019.
254. ТКАМ // <https://www.turkkon.org/tr/haberler>. 21.09.2019.
255. Барыс хоккей клубы // <https://www.hcbarys.kz/>. 19.09.2019.
256. БРЖССМАМ // <http://wrestrb.ru/archives/2703>. 09.03.2018.
257. ТРММ. Қ. 8251. Т. 1. Іс. 58. П.5
258. ҚРПМ. Қ. 75Н. Т. 1. Іс. 4070. П. 78.
259. ӘРММАМ // [http://mct.gov.az](http://mct.gov.az/ru/obshie-novosti/novosti-1110). 10.05.2018.
260. Cultural Protection and Development in Xinjiang // <http://english.www>. gov.cn/archive/white\_paper/2018/11/15/content\_281476391524846.htm. 19.09.2019.
261. ҚРҰМ. Қ. 25. Т. 1. Іс. 26. П. 79.
262. Токаев К.К. Под стягом независимости: очерки о внешней политике Казахстана. – Алматы, 1997. – 584 с.
263. Вольтер байланыс желісі // <https://www.voltairenet.org.> 19.05.2018.
264. Сұлтанов Қ.С. Мүдделер тоғысы. – Астана: Елорда, 2013. – 95 б.
265. Хафизова К.Ш. Диалог цивилизаций на Шелковом пути. – Астана: Ғылым, 2015. – 416 с.
266. ШҚОӘАМ // <http://www.akimvko.gov.kz>. 17.05.2018.
267. ҚХР Мемлекеттік Кеңесі // <http://www.gov.cn/english.> 08.03.2018.
268. ҚРПМ. Қ. 5Н. Т. 1. Іс. 1223. П. 13.
269. Ян Гаң Шыңжан ұйғырларының тостаған биі – Қытай ұлттары өнерінің құлпырған бір гүлі (қазақшаға аударған Жайна Қызырханқызы) // Көрші. – 2011. – №12(63). – Б. 42-43.
270. Сағымбекова Г. Арқалап ыстық сәлем Алматыдан //Алматы ақшамы. – 2006, қыркүйек – 2. – №102.
271. Екпін Сабырұлы Орталық ұлттар ән-би ансамблі – 56 ұлттың шұғылалы өнерін әйгілеген (қазақшаға аударған Жайна Қызырханқызы) // Көрші. – 2011. – №8(60). – Б. 71-73.
272. Қайда жүрсек те қазақ өнерін дәріптеумен келеміз // Егемен Қазақстан. – 2017, маусым – 28.
273. «АО» МОБТАМ // //astanaopera.kz. 11.09.2018.
274. Мұқаметханұлы Н. ҚР мен ҚХР арасындағы мәдени қарым -қатынастардың дамуы // edu.e-history.kz/kz/publications/view/657. 22.09.2019.
275. Жэньминь Жибао газеті // <http://kazakh.people.com.cn>. 08.03.2018.
276. Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» киностудиясының ағымдағы мұрағаты // <http://kazakhfilmstudios.kz/kaz/press/news/9985/>. 09.03.2018.
277. Шыңжан күнделікті жаңалықтар // <http://www.xjdaily.com>. 16.03.2018.
278. Муканова Г.К., Нуржанова Ш.С. Коммуникация Шелковая Нить: Центральная Азия-Китай. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 170 с.
279. Каукенов А. Китай в ХХI веке: актуальные тенденции развития ключевых сфер жизни. – Алматы, 2008. - Т. 2. - 292 с.
280. Хафизова К.Ш. Культурно-гуманитарное сотрудничество Китая и Центральной Азии // Kazenergy. - 2009. - №2.
281. ҚРҰМ. Қ. 54. Т. 1. Іс. 462. П.79
282. Құнапина Қ.Қ. Қазақстан ғылымы (1991-1997): жағдайы, болашағы. - Алматы, 1998. - 66 б.
283. ҚРҰМ. Қ 54. Т. 1. Іс. 359. П. 14, 15.
284. Fuller G.E., Starr S.F. The Xinjiang problem. - Baltimore: The Johns Hopkins University. 2003. - 87 р.
285. Kokaisl P. State-building in the Soviet Union and the Idea of the Uyghurs in Central Asia // Asian Studies Review. - 2020. – Vol. 44, Issue 4. - Р. 709-725.
286. Дәлелхан А. Қытай дипломатиясының Қазақстанға қатысты стратегиялық тұғыры: док. PhD. ... дис. - Астана, 2018. - 110 б.