|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ** **ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ****ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ** **УДК\_\_\_\_\_\_\_****Инв. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Шифр номи А-1–039**

|  |
| --- |
| **«ТАСДИҚЛАЙМАН»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ТошДШИ ректори****доц. Г.Ш.Рихсиева** . |

**ПЗ-20170929561 “Ёшларда инновацион тафаккурни шакллантириш ва миллий ғояга содиқлик руҳини кучайтиришда маънавий-маърифий тарғибот механизмларини такомиллаштириш”****МАЪЛУМОТНОМА**(2019 йил учун ҳисобот)**Бошланиш муддати: 2018.01.01****Якунланиш муддати: 2020.12.31**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор**  |  | **АБДУЛЛАЕВ Н.А.** |
| **Лойиҳа раҳбари** |  | **САЙДАЛИЕВА Н.З.** |

**ТОШКЕНТ – 2019** |

**ИЖРОЧИЛАР РЎЙХАТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Лойиҳа раҳбари, фал.ф.н.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Имзо, сана** | **Н.З.Сайдалиева**(кириш, 1.2.)  |
| **Лойиҳа ижрочиси, с.ф.д., доцент** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Имзо, сана** | **У.Ю.Идиров**(кириш,1.1, хулоса) |
| **Лойиҳа ижрочиси, ўқитувчи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Имзо, сана** | **М.М.Назиров**(2.1.,2.2.) |

**РЕФЕРАТ**

Лойиҳанинг бир йиллик (2019 январь-декабрь) ҳисоботи 43 бетдан иборат бўлиб, кириш, асосий қисм, хулоса, фойдаланилган 38 та илмий адабиёт ва манбалардан ташкил топган.

**Калит сўзлар:** инновацион тафаккур, миллий ғояга содиқлик, маънавий-маърифий тарғибот, тарғибот механизмлари, ёшларга оид давлат сиёсати, ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини такомиллаштириш

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитасининг 2018-2020 йилларга мўлжалланган **ПЗ-20170929561 “Ёшларда инновацион тафаккурни шакллантириш ва миллий ғояга содиқлик руҳини кучайтиришда маънавий-маърифий тарғибот механизмларини такомиллаштириш”** мавзусидаги лойиҳасининг ижроси Тошкент давлат шарқшунослик институтининг Ижтимоий фанлар кафедрасида 2018 йил
1 январдан бошланган.

2019 йилда лойиҳа доирасида хорижда, республика илмий-амалий журналларида илмий мақолалар, халқаро ва республика илмий-амалий конференциялар тўпламларида илмий тезислар чоп этилди.

Шу билан бирга, **“*Замонавий демократик тараққиётда ёшлар инновацион фаолиятининг роли*”** номли монография нашр қилинди. Монографияда ёшларда инновацион тафаккурни ривожлантириш ва уларни миллий ғояга содиқлик руҳида тарбиялаш жараёнларининг мамлакатимиз демократик тараққиётига дахлдорлиги билан боғлиқ масалалари таҳлил қилинди. Зеро юксак салоҳиятли, инновацион тафаккур қилиш ва фаолият юритиш лаёқатига эга бўлган шахслар, авваламбор ёшлар демократия самарадорлигини оширувчи социал асос бўлиб хизмат қила олади. Айни пайтда шундай салоҳият туфайли ёшларнинг демократия қадриятлари, имкониятларидан фойдаланиш шароитлари юқори даражада бўлади.

Шунингдек, **“*Ўзбекистон: сайлов-2019 жараёнлари*”** номли амалий қўлланма нашр қилинди. Амалий қўлланмада 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси заминида мамлакатимиз сайлов қонунчилигининг такомиллаштирилиши, 2019 йилнинг 22 декабрида Олий Мажлис Қонунчилик Палатаси ва вилоят, туман ва шаҳар кенгашларига бўлиб ўтадиган сайловлар ҳамда уларнинг жамиятимиз ривожидаги аҳамияти тўғрисида таҳлилий фикрлар ва маълумотлар баён қилиб ўтилган. Амалий қўлланма ёш сайловчилар ва кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

Тошкент шаҳар Миробод тумани ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш, маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосари котибияти билан ижтимоий шериклик асосида Миробод туманида тарғибот тадбирлари ўтказилади. Буларнинг барчаси мазкур илмий-тадқиқот ҳисоботида ўз аксини топган.

**Лойиҳада қуйидаги мақсадларни амалга оширилиши белгилаб қўйилган:**

* мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар, қабул қилинаётган қонун ҳужжатлари, давлат дастурларининг мазмун ва моҳиятини аҳолининг кенг қатламларига етказишга қаратилган тарғибот ишларини тизимли ва изчил амалга ошириш;
* миллий ғояни юртдошларимиз орасида кенг тарғиб этиш, уларда бунёдкорлик руҳини тарбиялаш, эртанги кунга ишонч туйғуларини кучайтириш;
* ёшларимиз орасида халқимизнинг тарихий мероси, урф-одатлари ва миллий тарбия анъаналарини асраб-авайлаш туйғуларини юксалтириш, динлараро бағрикенглик, миллатлараро тотувлик ва ўзаро меҳр-оқибат муҳитини мустаҳкамлаш;
* ёшларда эркин ва мустақил фикр-мулоҳазаларни юритиш кўникмаларини шакллантириш, ёшлар билан самарали ижтимоий ҳамкорлик механизмларини мустаҳкамлаш масалалари, ёшларнинг жисмоний, интеллектуал ва маънавий комилликка эришишига ички ва ташқи таҳдидларнинг сабаб-оқибатлари илмий-амалий асосда ўрганиш.

**Лойиҳа доирасида қуйидаги вазифалар белгилаб олинди:**

1. Ёшларнинг интеллектуал салоҳияти ва ижтимоий фаоллигига таъсир кўрсатувчи омилларни ва муаммоларини ўрганиш, ёшларда инновацион тафаккурни шакллантириш ва мустаҳкамлаш механизмларини очиб бериш, тавсия ва таклифларни Республика Маънавият ва маърифат марказига, Ўзбекистон Ёшлар иттифоқига, Тошкент шаҳар Миробод тумани ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш, маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосари котибиятига бериш;
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йилда Андижон вилоятига ташрифлари, Тошкент шаҳри жамоатчилиги билан учрашувларида берган топшириқлари, 2017 йил 28 июлдаги “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида”ги ПҚ-3160-сонли Қарори асосида ёшлар билан самарали ижтимоий ҳамкорлик механизмларини мустаҳкамлаш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
3. Ёшларни етук, рақобатбардош мутахассис сифатида шакллантиришда тарғиботчи, устоз ва мураббийларга хизмат қиладиган ўқув қўлланмалар яратиш, ноаъанавий, инновацион кўргазмали-тарғибот материаллар, жумладан, буклет, услубий тавсиялар тайёрлаш, Республика Маънавият ва маърифат марказига, Ўзбекистон Ёшлар иттифоқига, Тошкент шаҳар Миробод тумани ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш, маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосари котибиятига тақдим қилиш;
4. Ёшларда ўзликни англаш, миллийликни ҳис қила олиш, она тилини эъзозлаш, нафақат жисмоний, балки маънавий баркамолликка эришиш, таҳлилий ва ижодий фикрлаш кўникмаларини шакллантиришга, миллатлараро тотувлик туйғуларини кучайтиришга йўналтирилган Тошкент давлат шарқшунослик институтининг Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи бошланғич ташкилоти иқтидорли ва фаол талабаларидан иборат тарғиботчи-талабалар гуруҳларини ташкил этиш ва Тошкент шаҳар Миробод тумани ҳудудида жойлашган таълим муассасаларида, жамоат ташкилотларида илмий-амалий семинар-тренинглар ҳамда тарғибот тадбирларини ўтказиш;
5. Республикамиз телевидение, оммавий ахборот воситаларида лойиҳа мавзуси доирасида лойиҳа муаллифлари томонидан маънавий-маърифий йўналишларда чиқишларни амалга ошириш.
6. Бугунги кунда мамлакатимизда жамият ҳаётининг барча соҳаларида кенг кўламли бунёдкорлик ишларини, ёшларга доир давлат сиёсатини изчил амалга оширилишини, маърифий ислом қадриятларини ва илмий меросини ривожлантиришда қўлга кирилтилган ютуқларни хориж ва МДҲ давлатларининг илмий журнал ва конференция тўпламларида чоп этиш орқали тарғиб этиш.

Тадқиқотнинг амалга оширилиши давомида Тошкент давлат шарқшунослик институти талаба ёшларининг маънавий-маърифий таълим-тарбияси жараёнига илмий-услубий, инновацион, интерфаол услубларини жорий этилади. Хусусан, институт Маънавият ва маърифат бўлими, Ёшлар иттифоқи бошланғич ташкилоти билан яқиндан назарий-амалий ҳамкорлик амалга оширилади. Ўқув бўлимидан белгиланган махсус курслар юқори савияда ташкил этилади ва замонавий педагогик технологиялар асосида ўқитилади.

Лойиҳада қўйилаётган назарий ва амалий масалалар ечими ва уларнинг натижасида яратилган инновацион технология материаллари Республика амалга оширилаётган маънавий-маърифий тарбия сохасининг турли жабҳаларида кенг қўлланилади. Лойиҳа ижрочилари белгиланган мақсад ва вазифаларни бажариш учун етарлича илмий ва педагогик салоҳиятга эга бўлиб, бир қатор илмий журналларда ва анжуманлар тўпламларида илмий мақолалар ва тезислар билан иштирок этиб, мазкур мавзу бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб бормоқда.

**Тадқиқот объекти: *ёшларнинг иннавацион тафаккурини шакллантириш ва миллий ғояга содиқлик рухини кучайтириш масалалари.***

**Тадқиқот предмети:** таълим-тарбия ва маънавий-маърифий тарғибот жараёнини самарали ташкил этиш ва ***ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш орқали уларнинг ижтимоий фаоллигини мустаҳкамлаш*.**

**Тадқиқот методлари.** Тадқиқотни бажаришда тизимли ёндашиш, қиёсий таҳлил, анализ ва синтез, кузатув, суҳбат, тарғибот-ташвиқот, мунозара, ақлий хужум методларидан фойдаланилади.

**Тадқиқотнинг илмий аҳамияти.** Тадқиқотнинг илмий натижасида ишлаб чиқилган хулосалар ёшларга қаратилган маърифий-маънавий тарғибот орқали ёшларнинг назарий ва амалий тафаккурини кенгайтиришга, уларнинг ижтимоий фаоллигини оширишга ва фуқаролик позициясини мустаҳкамлашга муайян ҳисса бўлиб қўшилади.

**Тадқиқотнинг амалий аҳамияти.** Лойиҳа материаллари Республика Маънавият ва маърифат марказига, Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи, Тошкент шаҳар Миробод тумани ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш, маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосари котибияти томонидан олиб борилаётган кенг маърифий-маънавий тарғибот-ташвиқот ишларини илмий, назарий-амалий самарадорлиги оширишга ёрдам беради.

**Натижаларнинг жорий қилиниши.** Тадқиқот жараёнида олинган ишланма ва амалий тавсиялар Республика Маънавият ва маърифат марказига, Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи, Тошкент шаҳар Миробод тумани ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш, маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосари котибияти ҳамда бошқа манфаатдор ташкилотлар амалиётида жорий этиш учун уларга тақдим этилади.

**М У Н Д А Р И Ж А**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КИРИШ** | **................................................................................................** | 7-8 |
| **I БОБ.** | **ЁШЛАРГА ОИД ИННОВАЦИОН ДАВЛАТ СИЁСАТИ – ДЕМОКРАТИК ТАРАҚҚИЁТНИНГ СОЦИАЛ АСОСЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСИ** |  |
| 1.1. | Мамлакатимизда амалга оширилаётган демократик ислоҳотларда ёшлар манфаатларини рўёбга чиқарилиши..... | 9-15 |
| 1.2. | Жамиятимиз ёшларининг интелектуал салоҳиятини юксак даражада ошириш долзарб масалалари.................................. | 15-23 |
| **II БОБ.** | **ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ЗАМОВАНИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ** |  |
| 2.1. | Таълим тизимини янада такомиллаштириш – давлат ижтимоий сиёсатининг устувор йўналиши сифатида............. | 24-27 |
| 2.2. | Инсон капиталига сармоялар – мамлакатимиз ёшларининг рақобатбардошлигини ошириш воситаси................................ | 27-33 |
| **ХУЛОСА……………....................................................................................** | 33-35 |
| **ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР.....................................................** | 36-40 |
| **НАШР ЭТИЛГАН МАҚОЛА ВА ТЕЗИСЛАР РЎЙХАТИ..................** | 41-43 |
| **ИЛОВАЛАР...................................................................................................** |  |

**КИРИШ**

ХХI асрнинг дастлабки ўн йилликлари давомида инсоният тараққиёти бўйича тўпланган тажрибалардан маълум бўлмоқдаки, эндиликда демократия ва демократлаштириш масаласи аввалги асрда намоён бўлган хусусиятлардан анча фарқ қилмоқда. Зеро, демократия ҳодисасини баҳолашда ХХ асрнинг сўнги йилларида қўлланиб келган мезонлар ҳам бугунги куннинг талабларига жавоб бера олмай қолди, демократия ва жамиятнинг демократлашуви билан боғлиқ янги жиҳатлар ўзини кескин даражада намоён қила бошлади. Жумладан, вакиллик демократияси ва унинг институтларини давр эҳтиёжларидан келиб чиқиб такомиллаштириш, замонавий технологиялар, хусусан ахборот технологияларини кескин ривожланиб кетганлиги ҳолатини демократия қоидалари, қадриятлари ва амал қилиш усулларига таъсирини ҳисобга олиш, энг муҳими демократиянинг жамият бағрида қарор топиши ва ривожланиб боришида жамият сиёсий тизимининг мунтазам такомиллашуви ва инновацион сиёсатни изчил йўлга қўйилишининг зарурати, сиёсий тизимнинг янгиланиши билан самарали демократия ўртасида ажралмас генетик боғлиқликнинг борлиги ниҳоятда юқори даражада сезилмоқда.

Шу муносабат билан сиёсий ҳокимиятни амалга ошириш принципларини етакчи равишда демократиянинг янада самаралироқ бўлган моделини қарор топтириб боришга йўналтириш ҳозирги кунда демократияга ўтиш қоидалари орасида энг етакчи бўлиб турибди. Бу ўринда асосий фикр, ташкилий жиҳатдан шаклланган демократия асосларини жамият миқёсида, янги сиёсий, ҳуқуқий ва ижтимоий-маданий омиллар билан таъминлаш, демократия ривожи учун алоҳида олинган бир жамият доирасида зарур ва долзарб бўлаётган сиёсий ғоялар, қарорлар, ҳуқуқий нормалар, концептуал хулосаларни ўз вақтида амалиётга киритиб бориш устида бормоқда.

Жамиятда мавжуд бўлган демократия қоидалари ва мезонларини инновацион давлат сиёсати билан мунтазам қўллаб-қувватлаб бориш – ҳозирги кунда самарали демократик тараққиётининг энг муҳим ва ҳал қилувчи шартига айланди десак, муболаға бўлмайди. Айнан мана шундай жараёнда демократиянинг замонавий идеаллари билан жамиятнинг реал ҳаёти ўртасидаги уйғунлашувнинг рўй бериши тезлашади ва кафолатли тус олади. Шу муносабат билан таъкидлаб ўтиш лозимки, бизнинг мамлакатимизда самарали инновацион демократик тараққиёт эҳтиёжлари ва талабларини ҳар томонлама чуқур таъминланиши, шарт-шароитларини вужудга келтирилишида 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини қабул қилиниши улкан тарихий аҳамиятга эга бўлди.

Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “мазкур ҳужжат моҳиятига кўра, жамият ҳаётининг барча соҳаларидаги тизимли ислоҳотларнинг “йўл ҳаритаси”га айланди”[[1]](#footnote-1).

Бугунги кунда юртимизда Ҳаракатлар стратегиясининг улуғвор концептуал ғоялари асосида демократиянинг энг замонавий асосларини ривожлантириш мақсадида давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш жараёнлари амалга оширилмоқда. Зеро, айнан сиёсий инновация ҳозирги даврнинг муддаосига монанд бўлган тараққиётнинг барча заминлари, манбаларини изчиллик билан яратиб борилишини таъминлаб беради. Чунки жамиятнинг инновацион ривожланиши демократиянинг янги уфқлари учун кенг йўлни очиб борувчи етакчи манба бўлиб хизмат қилади.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев хулоса қилганидек, “Бугунги кунда дунё миқёсида шафқатсиз рақобат тоборо кескин тус олмоқда. бундай мураккаб шароитда замонавий илм-фан ва инновация ютуқларини кенг жорий этиш бўйича биз узлуксиз иш олиб боришимиз керак.

Нега деганда, бу масала ҳозирги вақтда аҳоли фаровонлигини юксалтириш, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини барқарор ривожлантириш, ватанимизнинг ёруғ келажагини бунёд этишнинг ҳал қилувчи омилига айланмоқда”[[2]](#footnote-2).

Таъкидлаш жоизки, замонавий демократик тараққиётни амалга оширишда инсон салоҳиятини юксалтириш, айниқса инновацион маданиятни шакллантириш вазифалари ҳам бугунги кунда ўта долзарб аҳамият касб этмоқда.

Бизнинг юртимизда шу муносабат билан инсон капиталини ривожлантириш айниқса жамиятимизнинг бугуни ва келажаги бўлган ёшлар салоҳиятини кескин ошириш бўйича кенг қамровли вазифалар рўёбга чиқарилмоқда. Зеро, ҳар томонлама баркамол ёшларимиз жамиятимизда демокртик ислоҳотларни муваффақиятли амалга оширилишининг потенциал асосидир.

Давлатимиз раҳбари Ш.М. Мирзиёев таъкидлаганидек, “Биз ёшларнинг мамлакатимиз ҳаётидаги демократик жараёнларда фаол иштирок этишига уларнинг сиёсий ва ижтимоий салоҳиятини оширишга алоҳида эътибор қаратишимиз лозим”[[3]](#footnote-3).

Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш жараёнлари, ёшлар бўйича амалга оширилаёган давлат сиёсатининг устувор йўналишлари ва уларнинг жамиятимиз ёшлари инновацион фаолиятини ривожланишидаги улкан аҳамияти, демократиянинг самарали моделларини рўёбга чиқарилишида ёшлар салоҳиятининг роли билан боғлиқ масалалар таҳлил қилинган.

**АСОСИЙ ҚИСМ**

**I БОБ. ЁШЛАРГА ОИД ИННОВАЦИОН ДАВЛАТ СИЁСАТИ – ЗАМОНАВИЙ ДЕМОКРАТИК ТАРАҚҚИЁТ СОЦИАЛ АСОСЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЕТАКЧИ АСОСИ**

* 1. **Мамлакатимизда амалга оширилаётган демократик ислоҳотларда ёшлар манфаатларини рўёбга чиқарилиши**

ХХ асрнинг сўнги ўн йилликларида сезила бошлаган ва асримиз бошларида ўзини янада ёрқинроқ намоён қилаётган тенденциялар моҳиятидан келиб чиқиб таъкидлаш лозимки, мустақил тараққиёт барқарорлигига, жамиятда демократия тамойилларининг чуқур ўрнашиб боришига бевосита дахлдор бўлган омиллар сони ниҳоятда кўпайиб бормоқда. Шу билан бир қаторда бундай омилларга нисбатан том маънодаги янгича ёндашувлар талаб этилмоқда. Зероки, замонавий демократия тамойилларининг жамият социо-маданий асослари билан уйғунлашуви масалалари, жамият аъзоларининг умумий ижтимоий-маданий ва маънавий даражасига нисбатан қўйиладиган талабларни тобора ошириб бормоқда. Шу боис ҳам суверен давлатнинг барқарор тараққиёти, демократиянинг узлуксиз ривожланиши ҳамда унинг истиқболлари жамият бағрида мислсиз катта қувватга эга бўлган социал, манбаларни тинимсиз равишда шакллантириб боришни тақазо қилмоқда. бу ўринда асосий фикр мамлакат аҳолисининг сифат кўрсаткичларини муттасил равишда ривожлантириб бориш, мамлакат фуқароларининг демократик янгиланишларнинг тўла маънодаги таянчига, истиқбол сари етаклаб борадиган кучига айлантириб бориш зарурати устида бормоқда.

Сир эмаски, дунёда аввалги даврларда ҳам инсон фактори мустақил демократик тараққиёт марказида турган бўлсада бироқ оҳир оқибатда демократия институтлари ва умумий қоидаларига бўлган эътибор устуворлик қилар эди. ҳозирги вақтда эса вазият бутунлай ўзгарди. Ҳеч қачон бугунги кундагидек демократик тараққиёт учун инсон омилининг сифат кўрсаткичларига нисбатан кучли талаблар қўйилмаган эди.

Бундай ҳолат яшаб турган давримиз шароитлари, жумладан суверен давлатнинг хавфсиз тараққиётига нисбатан халқаро глобаллашув бағрида мавжуд бўлган айрим салбий тенеденциялар таъсири ҳамда замонавий демократия мезонларининг кенгайиши билан ҳамда инсон омилининг моҳиятида яширинган потенциал имкониятларни ҳаракатга келтириш, сафарбар қилиш вазифалари билан изоҳланади.

Шу боис ҳам мустақил демократик тараққиётнинг институционал асослари билан бир қаторда унинг социал имкониятларини ниҳоятда кучли равишда ривожлантириш, замоннинг энг долзарб талабларидан келиб чиққан ҳолда демократик янгиланишлар жараёнининг хал қилувчи устунига айлантириш орқалигина мустақил демократик тараққиётнинг келажагини кафолатли равишда таъминлаш мумкин бўлади.

Мазкур ҳолатдан келиб чиқилганда, мамлакатимизда давлатимиз истиқлолининг илк кунлариданоқ ўсиб келаётган ёш авлодни ҳар томонлама баркамол қилиб тарбиялаш, юртимиз аҳолисининг сиёсий, ҳуқуқий маданиятини, маънавиятини юксак даражада шакллантириш вазифаларини давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида белгиланганлиги, мустақил давлатчиликни амалга оширишнинг, замонавий демократияни, жамият бағрида чуқур қарор топтиришнинг энг оқилона йўли сифатида эътироф қилиш лозимдир.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, мамлакатимизда истиқомат қилаётган ёшлар ва улар ҳақида ғамхўрлик қилиш сиёсати, жамиятимизда амалга оширилаётган умумий етакчи тамойил – инсон манфаатларининг устунлигини амалда таъминлашга йўналтирилгандир.

Зероки, жамиятимизда тобора юксакроқ поғонага кўтарилиб бораётган демократик тараққиёт жараёнларининг заминида инсон омили туради, яъни жамиятимизни демократлаштиришдан кўзланган асосий мақсад, унинг ҳар бир аъзоси учун ҳеч кимдан кам бўлмаган муносиб турмуш шароитларини яратишдан иборатдир.

Бу ўринда таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда амалга ошириб келинаётган демократик ислоҳотлар ўзининг янги сифат босқичига қадам қўйган ҳозирги пайтда, мазкур босқичнинг стратегик вазифалари билан ҳамоҳанг равишда жамиятимиз ёшлари манфаатларини янада кучлироқ даражада рўёбга чиқаришга қаратилган стратегик сиёсат амалга оширилмоқда.

Маълумки, она юртимиз мустақиллиги эълон қилингандан кейин ўтган ниҳоятда қисқа вақт давомида қабул қилинган энг дастлабки қонунлардан бири айнан ёшлар масаласига бағишланган эди. 1991 йилнинг ноябрь ойида Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”ги қонуни қабул қилинган эди. Ушбу қонун мамлакатимиз ёшларининг сиёсий – ижтимоий, маънавий соҳадаги кенг қамровли ҳуқуқларини кафолатлаб бериши билан бирга, баркамол авлод тарбияси учун дастлабки ва хал қилувчи хуқуқий асосларни белгилаб берди.

2016 йилнинг 14 сентябрда мамлакатимиз ёшлари манфаатларини ҳар томонлама рўёбга чиқариш, ёшлар равнақининг сиёсий-хуқуқий, ижтимоий-маданий ва маънавий асосларини янада мустаҳкамлаш ва ривожлантириш борасида давлатимиз томонидан олиб борилаётган оқилона сиёсатнинг муҳим самараси сифатида Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги янги қонуни қабул қилинди.

Таъкидлаш жоизки, 4-боб, 33-моддадан иборат бўлган мазкур қонун нормаларида ёшлар манфаатларини рўёбга чиқариш, ёшларнинг жамиятнинг фаол аъзоси бўлиши, ҳусусан юксак илмий салоҳиятга эришиши учун зарур бўлган барча имкониятларнинг ҳуқуқий заминлари мустаҳкамланди.

Жумладан, қонуннинг “ёшларга оид давлат сиёсатининг асосий йўналишлари” деб номланган 5-моддасида белгилаб қўйилганидек “Ёшларга оид давлат сиёсатининг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат:

Ёшларнинг ҳуқуқ эркинликларини ва қонуний манфаатларини таъминлаш;

ёшларнинг ҳаёти ва соғлигини сақлаш;

ёшларнинг маънавий, интеллектуал, жисмоний ва аҳлоқий жиҳатдан камол топишига кўмаклашиш;

ёшлар учун очиқ ва сифатли таълимни таъминлаш;

ёшларни ишга жойлаштириш ва уларнинг бандлиги учун шарт-шароитлар яратиш”[[4]](#footnote-4)

Бу ўринда алоҳида таъкидлаш жоизки, давлатимиз раҳбарининг 2017 йилнинг 7 февраль куни қабул қилинган фармони билан тасдиқланган ҳаракатлар стратегиясида мамлакатимиз ёшларига оид давлат сиёсатининг концептуал асослари янада ривожлантирилди ва ёшлар манфаатларини рўёбга чиқаришнинг принципиал жиҳатдан янги бўлган инновацион асослари белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йилнинг 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармонига 1-илованинг “Ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш” деб номланувчи бўлимида жумладан қуйидаги муҳим вазифалар ўзининг чуқур ифодасини топди: “Жисмонан соғлом, руҳан ва ақлан ривожланган, мустақил фикрлайдиган, ватанга содиқ, қатъий ҳаётий нуқтаи назарга эга ёшларни тарбиялаш, демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жарёнида уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш;

ўрта махсус касб-ҳунар ва олий таълим муассасалари битирувчиларини ишга жойлаштириш ҳамда хусусий тадбиркорлик соҳасига жалб этиш;

ёш авлоднинг ижодий ва интеллектуал салоҳиятини қўллаб-қувватлаш ва рўёбга чиқариш, болалар ва ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, уларни жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш...” [[5]](#footnote-5)

Алоҳида эътироф қилиб ўтиш жоизки, Ҳаракатлар стратегиясининг заминида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишда давлат ҳоқимияти ва бошқаруви органлари билан бир қаторда, жамиятимизда фаолият юритувчи турли ташкилотлар, жумладан, барча турдаги таълим муассасалари, маданият, спорт, иқтисодий ва ижтимоий соҳа тузилмалари, шунингдек, ёшлар иттифоқи ва бошқа соҳа вакилларининг кенг қамровли комплекс иштироки назарда тутилгандир.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 5 та устувор йўналиши бўйича ҳарақатлар стратегиясини “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид Давлат Дастури асосида мамлакатимизда ёшлар сиёсатини амалга оширишнинг сифат жиҳатидан янги йўналишлари рўёбга чиқарилди. Мазкур дастурда биринчи навбатда ёшларнинг ҳуқуқий маданияти ва маънавиятини юксалтириш вазифаларига етакчи эътибор қаратилди.

Хусусан, “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили” Давлат Дастурида мамлакатимиз ёшларининг интеллектуал, илмий салоҳиятини юксалтиришга оид кенг қамровли янги вазифалар белгиланди. Жумладан ёшларнинг инновацион ва илмий фаолиятини давлат томонидан кенг қўллаб-қувватлаш мақсадида, “Инновацион фаолият тўғрисида”ги ва “Фан тўғрисида”ги Ўзбекистоннинг янги қонунларини қабул қилиш асосида ёшларнинг ҳар томонлама юксак даражада камол топиши учун энг замонавий имкониятлар очиб берилмоқда. Бунда Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг “Баркамол авлодгина буюк давлат қура олади”, деган ғоялари ёшларимизни жамиятнинг энг ишончли таянчи ва суянчи этиб тарбиялаш, уларда дунёнинг ҳеч бир мамлакати ёшларидан қолишмайдиган салоҳиятни шакллантирилишида етакчи асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Дарҳақиқат, мамлакатимизда амалга оширилаётган янгиланишлар жараёнининг ҳозирги босқичида, замонамизнинг энг илғор фан ва технологиялари ютуқларидан фойдаланишга қодир бўлган янги авлод қадрларни тарбиялаб етиштириш учун мамлакатимиз таълим тизимини мисли кўрилмаган юқори даражага олиб чиқишлик, жамиятимиз учун объектив заруратга айланди. Бу ўринда алоҳида таъкидлаш жоизки, инсоният тараққиётининг ҳозирги босқичида ҳаётни ташкил этишнинг воситалари, манбалари, услублари ҳам ниҳоятда ўзгариб бормоқда. Одамлар ҳаётини фаровон қилишнинг янги омиллари ўзини янада ёрқинроқ намоён қилмоқда. мазкур омилларни ўз вақтида англаб етган, улардан самарали фойдаланиш чора-тадбирларини кўра олган мамлакатларгина давр талаблари билан хамнафас бўла олишлари ва ўз истиқболини белгилай олиши мумкин бўлмоқда. мана шундай муҳим омиллардан бири бу жамият ёшларининг интеллектуал салоҳияти билан боғлиқдир. ушбу масала бугунги кунда бутун дунё мамлакатларининг диққат марказида бўлиб тургани ҳам бежис эмас, албатта.

Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Бугунги дунё ёшлари – сон жиҳатидан бутун инсоният тарихидаги энг йирик авлоддир, чунки улар 2 миллиард кишини ташкил этмоқда.

Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ”.[[6]](#footnote-6)

Таълим ва тарбия, илм-фан, интеллектуал салоҳиятни юксалтириш, ҳозирги даврдаги замонавий тараққиётнинг етакчи қонуниятига айланди.

Шу боис, интеллектуал салоҳиятни юксалтиришнинг энг замонавий механизмларини жорий қилиш, таълим тизимини, ривожлантириш асносида ёшлар маърифатни юксалтириш вазифаларини етакчи ўринга кўтариш масалалари, мамлакатимиз давлат сиёсатида марказий ўринни эгалламоқда. Алоҳида таъкидлаш жоизки, интеллектуал салоҳиятни юксалтириш жараёнида ёшлар онгида инновацион тафаккурни ривожлантириш, ҳамда инновацион тафаккур қила олиш лаёқатини шакллантириш муҳим ўрин тутади. демак, бугунги кунда барча таълим муассасалари фаолиятини, улардаги ўқув-илмий жараёнларни инновацион таълим бериш мақсадларидан келиб чиқиб, жадал юксалтириш инновацияни таълим тизимининг энг асосий мазонига айлантириш ўта долзарб аҳамият касб этмоқда.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Маълумки, ёш авлод тарбияси ҳамма замонларда ҳам мухим ва долзарб аҳамиятга эга бўлиб келган. Аммо биз яшаётган ххi асрда бу масала ҳақиқатан ҳам ҳаёт-мамот масаласига айланиб бормоқда.

“Тарбия қанча мукаммал бўлса, халқ шунча бахтли яшайди” дейди донишмандлар. Тарбия мукаммал бўлиши учун эса бу масалада бўшлиқ пайдо бўлишига мутлақо йўл қўйиб бўлмайди”[[7]](#footnote-7).

Маълумки, мамлакатимизда ёш авлод таълим тарбияси, маънавий камолоти билан боғлиқ изчил ислоҳотларнинг концептуал асослари ва ҳуқуқий заминлари бугунги кунда давлатимиз раҳбари томонидан илгари сурилаётган стратегик ғояларда изчиллик билан ривожлантирилмоқда.

Юртимизда ҳозирги кунда ҳар томонлама билимли ва ватанпарвар бўлган, шунингдек, инновацион фикрлаш қобилиятига эга бўлган ёшларни камол топтириш давлатимиз сиёсатининг энг етакчи йўналишига айланди.

Бу ўринда алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, мамлакатимизда ёшлар манфаатларини рўёбга чиқариш, замон талабларига монанд равишда уларнинг салоҳиятини ҳар томонлама юксалтиришга хизмат қилувчи инновацион давлат сиёсатини амалга ошириб боришга кенг қамровли равишда эътибор қаратилмоқда.

Шу муносабат билан алоҳида таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президентингинг 2017 йилнинг 5 июлдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги ПФ-5106 Фармони мамлакатимиз ёшлари бўйича давлат сиёсатини инновацион асосларини мустаҳкамланишида ўта муҳим аҳамиятга эга бўлди. Жумладан, фармонда қуйидаги муҳим ғоялар ва қоидалар ўзининг чуқур аксини топди:

“2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси демократик давлат қуриш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш борасидаги ислоҳотларда ёшлар фаоллигини ошириш билан боғлиқбир қатор янги ва муҳим вазифаларни белгилаб берганини алоҳида қайд этиш жоиз....

Ўзбекистон Ёшлар Иттифоқи фаолиятининг устувор йўналишлари сифатида қуйидагилар белгилансин:

биринчидан, Ўзбекистон Ёшлар иттифоқини республикада ёшларга оид давлат сиёсатининг амалга оширилишида давлат органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан самарали ҳамкорликни таъминловчи, «Ёшлар — келажак бунёдкори» шиори остида профессионал фаолиятни амалга оширувчи тузилмага айлантириш;

иккинчидан, ёшларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларни миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш, онги ва қалбида мустақиллик ғояларига содиқлик, миллий ўзликни англаш, ватанга муҳаббат ва унинг тақдирига дахлдорлик, фидойилик ҳиссини қарор топтириш ва ривожлантириш, турли мафкуравий таҳдидлардан асраш;

учинчидан, демократик давлат қуриш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш борасидаги ислоҳотларда ёшлар фаоллигини ошириш, юксак маънавиятли, мустақил фикрлайдиган, қатъий ҳаётий позиция, кенг дунёқараш ва чуқур билимларга эга ташаббускор, шижоатли, эл-юрт манфаати йўлида бор куч-ғайрати, билим ва салоҳиятини сафарбар қиладиган, мамлакат истиқболи учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир ёшлар сафини кенгайтириш”[[8]](#footnote-8).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йилнинг 27 июнида қабул қилинган ПФ-5466-сонли Фармони билан “Ёшлар-келажагимиз” давлат дастурини амалга оширила бошланиши билан мамлакатимизда ёшлар сиёсатининг стратегик асослари янада ривожлантирилди ва янги сифат босқичига кўтарилди.

Мазкур давлат дастурида мамлакатимиз ёшларининг ҳар томонлама ривожланиш тараққиёт имкониятлари, хусусан, сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий, илмий, маданий шарт-шароитларини юксалтиришнинг реал параметрлари белгилаб қўйилди.

Бу ўринда ёшларнинг ижтимоий фаоллигини реал ошириш, уларнинг интеллектуал даражасини кескин юксалтириш, тадбиркорлик борасидаги янги ғоялари ва лойиҳаларни рўёбга чиқаришнинг аниқ ва ишончли кафолатларини яратилиши масалаларига етакчи эътибор қаратилди.

Дастурда айтилганидек, “Замонавий билим ва кўникмаларга эга, мамлкатнинг муносиб келажаги учун жавобгарликни ўз зиммасига ола биладиган баркамол, мақсадга интилувчан ва серғайрат ёшларни тарбиялаш мамлакатни барқарор ва илдам ривожлантиришнинг энг муҳим шартидир...

Давлат дастури доирасида қуйидагиларни амалга оширилиши белгилансин:

а) Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи ҳузурида “Yoshlar - kelajagimiz” жамғармасини, шунингдек, унинг туман ва шаҳар филиалларини ташкил этиш, жамғарманинг маблағларидан давлат дастуридаги тадбирларни молиялаштириш, жумладан қуйидагиларни амалга ошириш учун фойдаланиш:

Ёшларнинг бизнес ташаббуслари, стартаплари, ғоялари ва лойиҳаларини амалга ошириш учун тижорат банклари орқали 7 фоиз ставка билан имтиёзли кредит ва мол-мулкни лизингга бериш;

Давлат дастури доирасида олинадиган кредитлар бўйича кредит ҳажмининг 50 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда кафилликлар бериш;

Давлат дастури доирасида амалга ошириладиган тадбиркорлик лойиҳаларида улар қийматининг 50 фоиздан кўп бўлмаган миқдорда иштирок этиш, кейинчалик жамғарма улушини 5 йил давомида реализация қилиш...;

б) ёшларнинг қайта тайёрланиши ва малака оширишини ташкил этиш, меҳнат бозорида талаб юқори бўлган касбларга ўқитиш, шунингдек, уларга бизнес юритиш кўникмаларини сингдириш”[[9]](#footnote-9) масалаларига етакчи аҳамият каратилгандир.

Маълумки, мазкур дастурда белгиланган вазифаларни тўлиқ ва изчил бажарилишини таъминлаш учун барча давлат органлари ва ташкилотлари шунингдек, жамоат ташкилотларининг масъулияти бирдек даражада белгилаб қўйилди ҳамда уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш Ўзбекистон Республикси Президенти администрациясининг ёшлар сиёсати масалалари хизматига юкланди.

Натижада дастур ижросини реал ва кафолатли таъминлашнинг институционал асослари тўлиқ яратиб қўйилди.

Эътироф қилиш лозимки, ушбу дастур ўз моҳиятига кўра, мамлакатимиз ёшлари баркамол ривожининг чинакам тарихий ҳужжати сифатида намоён бўлмоқда.

Дастур заминида юртимизнинг ёш авлоди давр билан ҳамнафасликда ўзларининг улкан салоҳияти, юксак интеллектуал савияси билан жўшқин ривожланиш жараёнларига кириб келадилар ва жамиятимиз ҳаётида ўзлари учун муносиб бўлган юқори ўринларни эгаллайдилар.

**1.2. Жамиятимиз ёшларининг интелектуал салоҳиятини юксак даражада ошириш долзарб масалалари**

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2018 йилниг 28 декабрида Олий Мажлисга тақдим қилинган ва мамлакатимиз ҳаёти учун тарихий аҳамиятга эга бўлган Мурожаатномасида асосланган концептуал хулосалар ва ташаббусларда ҳаракатлар стратегиясини изчил ривожлантиришнинг энг замонавий асослари ўзининг чуқур аксини топди.

Мурожаатномада, ҳозирги даврнинг энг етакчи талаблари, мамлакатмизни тараққий эттириш ва янгилашнинг долзарб эҳтиёжларини ўзида мужассам этган инновацион давлат сиёсатини амалга ошириш ва бунда демократиянинг замонавий механизмлари ва принципларига таянилган ҳолда, улкан самарага эришиши билан боғлиқ улуғвор вазифалар ифодаланди.

Маълумки, замонавий сиёсий тараққиёт ғоясида, инсон капиталини ривожлантириш, унинг тафаккури, салоҳиятини жамиятнинг инновацион ривожига йўналтириш вазифалари марказий ўринни эгалламоқда. Зеро, инсон омили бугунги кунда ҳар қачонгидан ҳам кучлироқ даражада ҳаётни янгилаш ва замонавийлаштиришнинг қудратли манбаси сифатида намоён бўлмоқда.

Шу муносабат билан президент мурожаатномасида мамлакатимиз ёшларининг маданияти, ҳаётий қарашлари ва энг муҳими лаёқатини шахс сифатида юксалтириш масаласига алоҳида катта аҳамият қаратилганди.

Жумладан, мазкур муҳим сиёсий ҳужжатда давлатимиз раҳбари томонидан халқимиз миллий маданиятини юксалтириш ва унинг асосида жамиятимиз ижтимоий салоҳиятининг сифат кўрсаткичларини оширишнинг принципиал жиҳатдан янги бўлан қоидалари асосланди. унинг моҳиятини қуйидагилар ташкил этади.

Авваламбор жамиятмиз миллий ғоясининг етакчи заминларини замон талаблари ва эҳтиёжларидан келиб чиқиб янгилаш ва юксалтириш ҳамда унинг натижаларини юртимизнинг кенг қамровли ривожига йўналтиришнинг рационал заминлари асосланди.

Президентимиз таъкидлаганидек: “олдимизга қўйган улкан вазифаларни амалга оширишда биз учун куч-қудрат манбаи бўладиган миллий ғояни ривожлантиришимиз зарур. хусусан миллий ўзлигимизни англаш, ватанимизнинг қадимий ва бой тарихини ўрганиш, бу борада илмий-тадқиқот ишларини кучайтириш, гуманитар соҳа олимлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашимиз лозим”[[10]](#footnote-10).

Шу боис ҳам бугун жамиятимизни тараққий эттиришнинг сиёсий фалсафасида инсон манфаатларини кафолатли ва кенг қамровли равишда рўёбга чиқариш, шахс эркинлиги ва камолотини энг эзгу мақсад сифатида белгилаб олиш устуворлик қилмоқда. Бундай ёндашув эса, жамиятни юксалтиришнинг энг талабчан замонавий мезонларига мос келади.

Ҳозирги давр демократия ғояларида инсон ва унинг потенциал имкониятларини рўёбга чиқаришнинг шарт-шароитларини ривожлантириш орқали жамиятни кескин юксалтириш қоидалари етакчилик қилмоқда.

Давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, “барчамизга аёнки, ислоҳот – бу янгиланиш, ўзгариш дегани. Ислоҳотлар ижобий натижа бериши учун, аввало, раҳбарларимиз ва одамларимиз ўзгариши керак. Инсон ўзгарса, жамият ўзгаради”[[11]](#footnote-11).

Шу муносабат билан жамиятимиз ёшларининг замонавий фикрлайдиган, мамлакатимиз ривожининг устувор вазифалари, мақсадларини юқори савияда англашга қодир, амалга оширилаётган ислоҳотларга нисбатан дахлдорлик ҳисси билан яшаб, фаолият юргиза оладиган даражада юксалишлари учун мурожаатномада фан ҳамда таълим ва тарбия, илм масалаласига алоҳида катта ўрин ажратилди.

Президентимиз таъкидлаганидек, “Халқимизда “таълим ва тарбия бешикдан бошланади” деган ҳикматли бир сўз бор. Фақат маърифат инсонни камолга, жамиятни тараққиётга етаклайди.

Шу сабабли, таълим соҳасидаги давлат сиёсати узлуксиз таълим принципига асосланиши, яъни, таълим боғчадан бошланиши ва бутун умр давом этиши лозим.

Бинобарин, инсон капиталига эътиборни кучайтиришимиз, бунинг учун барча имкониятларни сафарбар этишимиз шарт”[[12]](#footnote-12).

Шу муносабат билан алоҳида таъкидлаш жоизки, президент мурожаатномасида олий таълим тизимини ривожлантиришнинг янги босқичининг инновацион, концептуал асослари белгилаб берилди.

Таъкидланганидек, “олий ўқув юртлари нуфузини ошириш, нодавлат таълим масканлари сонини кўпайтириб, соҳага юқори малакали кадрларни жалб этиши, рақобатни кучайтириш лозим...

Олий таълим муассасаларида илмий салоҳиятни янада ошириш, илмий ва илмий педагог кадрлар тайёрлаш қўламинии кенгайтириш - энг муҳим масалалардан биридир”[[13]](#footnote-13).

Эндиликда, мамлакатимиз олий таълим тизимини сифатини ошириш ҳамда унинг жамиятимиз тараққиётининг энг долзарб ва стратегик эҳтиёжларига монанд ҳолда ривожлантириш бўйича мисли кўрилмаган катта ҳажмдаги чора ва тадбирларни амалга ошириш жараёнлари рўй беради.

Давлатимиз раҳбарининг ғояларига кўра, фан учун, замонавий илмий ишланмалар учун ҳам катта миқдордаги инвестициялар жалб қилинади. натижада юртимиз ривожининг ижтимоий асослари мустаҳкамланади ва янгиланади.

Бу ўринда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йилнинг 16 январь куни мурожаатнома ғояларидан келиб чиққан ҳолда қабул қилинган “таълим сифатини назорат қилиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ўта муҳим аҳамият касб этканлигини алоҳида таъкидлаш жоиздир.

Мазкур қарор, моҳиятан мамлакатимиз миллий олий таълим муассасаларининг сифат кўрсаткичларини жаҳоннинг энг нуфузли университетлари даражасига етказишнинг комплекс чораларини амалга оширилишини назарда тутади. Жумладан қарорда, “дунёнинг етакчи рейтинг ташкилотлари билан ҳамкорлик қилиш ва миллий олий таълим муассасаларининг ушбу рейтингларга киришига ҳар томонлама кўмаклашиш”[[14]](#footnote-14) бўйича муҳим янги қоидалар белгиланган бўлиб, уларни амалга оширилиши натижасида мамлакатимиз олий ўқув юртларининг жаҳон миқёсида рақобатбардош ва нуфузи юқори бўлган олий таълим муассасалари қаторидан муносиб ўрин эгаллашига эришилади.

Шу муносабат билан алоҳида таъкидлаш жоизки, президент мурожаатномасида дунё андозаларига монанд равишда олий таълим тизимини чуқур демократлаштириш, олий таълим олиш имкониятларини ҳар томонлама кенгайтириш масаласига етакчи эътибор қаратилди.

Давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, “олий таълим тизимида таҳсил олиш учун тенг имконият яратишга қаратилган ишларни янада кучайтиришимиз зарур... Шунинг учун 2019 йилда мамлакатимизда битирувчиларни олий таълим билан қамраб олиш даражасини 20 фоизга етказиш ва келгуси йилларда ошириб бориш - муҳим вазифамиздир”[[15]](#footnote-15).

Бу ўринда олий таълим муассасаларининг ваколатларини янада ошириш, жумладан, уларга қабул квоталари миқдорини белгилаш ҳуқуқини берилаётганлиги, юртимиз олий таълим тизиминии либераллаштирилишида хал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

Зеро, бундай қоидаларнинг жорий қилиниши натижасида олий ўқув юртларининг эркинлиги билан бир қаторда жамият олдидаги масъулияти ҳам ниҳоятда ортади.

2019 йилнинг 17 январида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат Дастури тўғрисида”ги Фармонида мамлакатимиз ҳаётининг барча жабҳаларини, жумладан, фан, таълим ва тарбия соҳасини тараққий эттириш ҳамда замонавийлаштиришнинг принципиал жиҳатдан янги бўлган асослари ва қоидалари белгилаб берилди.

Мазкур фармон асосида мамлакатимиз тараққиётининг беқиёс катта ва янги имкониятларини яратилиши учун кенг кўламли шарт-шароитлар вужудга келтирилмоқда. Зеро, унинг заминида жамиятимизнинг инновацион ривожланиши учун қудратли манба бўлиб хизмат қилувчи сиёсий қарорлар ва қонунлар қабул қилинади ҳамда кенг кўламли равишда амалга оширилади.

Бугунги кунда президентимиз мурожаатномасида асосланган улуғвор ғоялар ва сиёсий ташаббусларни мамлакатимиз фуқаролари, биринчи навбатда ёшларимиз тафаккурига чуқур сингдириш ўта долзарб аҳамият касб этмоқда.

Шу муносабат билан алоҳида таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январидаги “2017-2021-йилларда ўзбекистон республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат Дастури тўғрисидаги ПФ-5635-сонли Фармони”да мамлакатимизда ёшлар сиёсатини амалга оширишнинг том маънодаги янги стратегик асослари белгилиб берилди.

Жумладан, фармонда белгиланганидек, “Фан ва узлуксиз таълимни ривожлантириш, ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлашни кучайтириш, жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш... Ёшлар томонидан ўз малакасини ошириш учун таъсирчан рағбатлантирувчи омиллар яратиш, шу жумладан, бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги тузилмасига кирувчи касб-ҳунар коллежлари негизида давлат-хусусий шериклик шартлари асосида банд бўлмаган аҳоли ва ишсиз фуқаролар учун ўқитиш марказларини ташкил этиш ҳисобига замонавий ўқув ва ишлаб чиқариш технологияларига таянган касбга ўқитишни йўлга қўйиш ва касбий малакани баҳолашни назарда тутувчи касбий малакалар умуммиллий тизимини жорий этишга асосий эътибор қаратилиши лозим”[[16]](#footnote-16).

Маълумки, давлатимизнинг ёшларга оид давлат сиёсатининг инновацион асослари ривожида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан илгари сурилган 5 та муҳим ташаббус тарихий аҳамиятга молик бўлмоқда. Зеро, мазкур ташаббуснинг ҳар бир йўналиши ҳозирги давр талабларидан келиб чиқиб ёшларимизнинг манфаатлари, эҳтиёжларини кучли даражада рўёбга чиқариш имкониятларини ўзига чуқур қамраб олгандир.

биринчи ташаббус - ёшларнинг мусиқа, рассомчилик, адабиёт, театр ва санъатнинг бошқа турларига қизиқишларини оширишга, истеъдодини юзага чиқаришга ҳизмат қилади.

иккинчи ташаббус - ёшларни жисмоний чиниқтириш, уларнинг спорт соҳасида қобилиятини намоён қилишлари учун зарур шароитлар яратишга йўналтирилган.

учинчи ташаббус - аҳоли ва ёшлар ўртасида компьютер технологиялари ва интернетдан самарали фойдаланишни ташкил этишга қаратилган.

тўртинчи ташаббус - ёшлар маънавиятини юксалтириш, улар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш бўйича тизимли ишларни ташкил этишга йўналтирилган.

бешинчи ташаббус - хотин-қизларни иш билан таъминлаш масалаларини назарда тутади.

Маълумки, мамлакатимиз аҳолисининг 60 фоизи 14 дан 30 ёшгача бўлган ёшлардир. уларнинг таълим олиши, касб-ҳунар эгаллаши учун замонавий шарт-шароитлар ва имкониятлар яратилган. Эндиликда эришилган натижаларни кучли такомиллаштириш ва ёшлар фаолияти учун cамарали йўналтириш, айни бир пайтда ёшларнинг бўш вақтларини ҳар томонлама мазмунли ўтказилишини ташкил қилишнинг замонавий механизмларини амалга ошириш ўта долзарб аҳамият касб этмоқда.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2019 йилнинг 19 март куни ёшларга эьтиборни кучайтириш, ёш авлодни маданият, санъат, жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, уларда ахборот технологияларидан фойдаланиш кўникмасини шакллантириш, ёшлар ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш, хотин-қизлар бандлигини таъминлаш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилиши бўлиб ўтди.

Мазкур селектрда давлатимиз раҳбари томонидан ёшлар бўйича 5 та муҳим ташаббусни реал равишда ҳаётга татбиқ қилинишини таъминлашга қаратилган ўта муҳим ва долзарб топшириқлар, тавсиялар кўрсатиб ўтилди.

Жумладан, “маданият вазирлиги ва халқ таълими вазирлигига ҳокимликлар билан биргаликда туман (шаҳар) маданият марказлари ва умумтаълим мактабларида ёшларнинг қизиқишидан келиб чиқиб, қўшимча 1.5 мингта тўгарак ташкил этиш вазифаси қўйилди. Ташаббускор истеъдодли ёшлар ва маҳаллий ҳомийларни жалб этган ҳолда, маданият марказларида бадиий-ҳаваскорлик жамоалари, ёшлар театр-студиялари ва “ёшлар клублари” ташкил қилиш зарурлиги таъкидланди.

Йиғилишда ёшларни жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш борасидаги чора-тадбирлар белгилаб берилди.

Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлигига илғор халқаро тажрибалар асосида барча шаҳарларда ва туманлар марказида рақамли технологиялар ўқув марказларини ташкил этиш бўйича топшириқ берилди. Бу марказларда электрон тижорат ва дастурлаш бепул ўрганилади, ахборот технологиялари соҳасида бизнес бўйича инновацион кўникмалар шакллантирилади”[[17]](#footnote-17).

Ҳозирги вақтда давлатимиз раҳбарининг ғояси асосида амалга оширилаётган 5 та муҳим ташаббус асосида юртимиз ёшларининг интелектуал салоҳиятини юксак даражада ошириш, ҳар томонлама баркамол авлодни шакллантириш бўйича кенг қамровли давлат сиёсати ниҳоятда изчиллик билан олиб борилмоқда.

Шу муносабат билан алоҳида таъкидлаш жоизки, ёшлар манфаатларини тўлиқ рўёбга чиқаришга йўналтирилган ғоялар мамлакатимиздаги инновацион давлат сиёсатининг концептуал асосига айланди.

Зеро, мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан қатъият билан давом эттирамиз. Нафақат давом эттирамиз, балки бу сиёсатни энг устувор вазифамиз сифатида бугун замон талаб қилаётган юксак даражага кўтарамиз. Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз”[[18]](#footnote-18).

Шу муносабат билан алоҳида таъкидлаш жоизки, бугунги кунда мамлакатимизда истиқболли ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, улардаги иқтидор, интилишларни кенг қамровли равишда рўёбга чиқаришга қаратилган чора-тадбирлар юксак даражада амалга ошириб келинмоқда.

Ушбу жараёнда юртимиз ёшларининг инновацион фаолиятини самарали йўлга қўйишлари, долзарб мавзуларда илмий-тадқиқотлар олиб боришлари учун зарур бўлган шарт-шароитларни комплекс равишда вужудга келтириш ва ривожлантириб боришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йилнинг 3 майида қабул қилинган “иқтидорли ёшларни аниқлаш ва юқори малакали кадрлар тайёрлашнинг узлуксиз тизимини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ёшларимиз интелектуал салоҳиятини юксалтириш, уларни яшаб турган давримизнинг барча талабларига, эҳтиёжларига муносиб жавоб бера олувчи ҳар томонлама лаёқатли бўлиб вояга етишлари учун ўта муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Жумладан, қарорда қуйидаги муҳим вазифалар белгилаб берилди: “ёшларни амалга оширилаётган ислоҳотларнинг фаол иштирокчисига айлантириш, илм-фанни ўзлаштиришга бўлган рағбатини ошириш, изланувчанлик ва яратувчанлик фаолиятига кенг жалб қилиш, жаҳон миқёсида ватанимиз довруғини кенг таратган аждодларга муносиб авлодни тарбиялаш мақсадида:

1. Ўбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги тизимининг белгиланган штатлар сони доирасида ушбу вазирлик тузилмасида 14 та штат бирлигидан иборат фан олимпиадалари бўйича иқтидорли ўқувчилар билан ишлаш департаменти ташкил этилсин.

2. Қуйидагилар департаментнинг асосий вазифалари этиб белгилансин: иқтидорли ўқувчи ёшларни аниқлаш, улар фаолиятини илмий ва услубий жиҳатдан таъминлаб бориш, соҳада илғор тажрибаларни оммалаштириш ва улар асосида таълим муассасалари учун тавсия ва қўлланмалар ишлаб чиқиш;

3. Умумий ўрта таълим мактаблари, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари ўқувчилари ўртасида маҳаллий ва халқаро, шу жумладан, нодавлат фан олимпиадаларини ташкил этиш, уларнинг халқаро олимпиадалардаги иштирокини таъминлаш”[[19]](#footnote-19).

Шу муносабат билан алоҳида эътироф қилиб ўтиш лозимки, давлатмиз раҳбарининг мазкур қарорида белгиланган ўта долзарб вазифаларнинг амалга оширилиши натижасида ёшларнинг инновацион фаолият юргизишлари учун зарур бўлган энг замонавий механизмлар ҳаракатга келтирилади ҳамда бу борадаги потенциал имкониятлар кўлами кенгаяди.

Президент қарори асосида мактаб давриданоқ ёшларнинг инновацион фаолият қилиш кўникмаларини шакллантириш чоралари амалга оширилади. бунинг натижасида кафолатли тарзда мамлакатимиз ёшларининг инновацион салоҳияти юксалиб боради.

Зеро, инновацион ғояларини илм-фан ва иқтисодиётнинг турли тармоқларига ҳар томонлама чуқур жорий этиш мамлакатимизда бугунги кунда амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар самарадорлигини таъминлашнинг бош мезони ва манбаидир.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев 2019 йилнинг 24 май куни пойтахтимизнинг олмазор туманига ташрифи давомида, жумладан Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида олий таълим соҳасини янада ривожлантириш, кадрлар сифатини ошириш, илм-фанни ривожлантириш, инновацион лойиҳаларни амалга ошириш борасидаги жараёнлар билан яқиндан танишди. Миллий университет кутубхонасида олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари раҳбарлари, академиклар илм-фан намоёндалари, олимлар, ёш илмий ходимлар билан бўлиб ўтган учрашувда президентимиз шундай таъкидлади: “Бизга сон эмас, сифат керак. Бунга эришиш учун эса хориж тажрибасини яхшилаб ўрганш зарур. Қайси давлат кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратса, ўша ютади. илмий асосланган тажриба асосида кадрлар тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш энг муҳим вазифамиздир”[[20]](#footnote-20).

Шунингдек, мазкур учрашув чоғида юртимиз ёшларининг инновацион фаолиятини ҳар томонлама таъминлаш мақсадида яратилаётган имкониятлар ва бу борадаги янги вазифалар хусусида ҳам батафсил фикр алмашилди ва тегишли тавсиялар баён қилинди.

Хусусан, “Мамлакатимизни инновацион ривожлантириш, 2030 йилга қадар глобал инновация индексида илғор 50 мамлакат қаторидан жой эгаллаш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилаётгани таъкидланди... Натижада инновацион ишланмаларни амалиётга татбиқ этиш бўйича қиймати 151 миллиард сўмлик 55 та лойиҳани амалга ошириши учун қулай замин яратилди. фанлар академиясининг умумий ва ноорганик кимё институти томонидан замонавий илм-фан ютуқлари асосида ишлаб чиқилган оддий суперфосфат ҳамда маҳаллий ҳомашёдан фаоллаштирилган кўмир олиш технологияси шулар жумласидандир. Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузурида ташкил этиладиган ёшлар академияси ҳам илм-фан вакилларини қўллаб-қувватлашга хизмат қилади. ушбу академияга инновацион фикрлайдиган иқтидорли талабалар ва 40 ёшгача бўлган олимлар, ташаббускор ёшлар аъзо бўлади. Академияда сунъий интеллект, қайта тикланадиган энергия манбалари, робот техникаси ва мехатроника, фармацефтика, биотехнология, дастурлаш, саноат дизайн, ЗD моделлаштириш каби йўналишларда илмий ишлар олиб борилади”[[21]](#footnote-21).

Амалга оширилаётган мазкур чора-тадбирлардан кўзланаётган асосий мақсад жамиятимиз ёшлари салоҳиятини кескин юксалтириш, ёшлар тимсолида инсон капиталини ривожлантиришдан иборатдир.

Зеро, юксак савияда фикрлайдиган, замонавий, инновацион фаолият юрита оладиган шахсларгина ҳозирги даврнинг шиддатига жавоб бера оладиган тараққиёт жараёнларининг таянчи бўла олади.

Мамлакатимиз ўз олдига мақсад қилиб олган инсон манфаатларини ҳар томонлама рўёбга чиқаришга қодир бўлган самарали демократия моделини кучли даражада рўёбга чиқаришдек эзгу ғоялар ҳеч шак-шубҳасиз замонавий демократия талабларидан келиб чиқувчи юксак сиёсий маданиятни қабли ва хулқ атворига мустаҳкам ўрнашиб олган, баркамол бўлишга тинмай интиладиган ёшларнинг бевосита кўмаги, мустаҳкам иродаси билан амалга ошади.

Зеро, дунёнинг кўпчилик олимлари хулоса қилаётганларидек, “ХХ асрниннг иккинчи ярмида ва ХХI асрнинг бошларида инсоният олдида вужудга келган глобал муаммоларни позитив ҳал этилиши учун бугунги кундагига нисбатан ниҳоятда юқори бўлган, билимлар ва лаёқат талаб этилмоқда”[[22]](#footnote-22).

Ушбу қоидалар албатта демократик ривожланиш жараёнларига ҳам бевосита дахлдордир. жамиятнинг демократия борасидаги энг замонавий билимларини чуқурлашиб бориши, айни пайтда демократиянинг модернизациялашуви учун замин яратиб беради.

Демократик модернизация эса ўз навбатида ҳар жамият аъзоларининг индивидуал салоҳиятини юксалиши билан узвий боғлиқдир.

**II-БОБ. ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ЗАМОВАНИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ**

**2.1. Таълим тизимини янада такомиллаштириш – давлат ижтимоий сиёсатининг устувор йўналиши сифатида**

Истиқлол йилларида Ўзбекистонда демократик ислоҳотлар ҳеч қачон ортга қайтмайдиган тенденцияга айланди. Мамлакатимизда суверен тараққиётнинг стратегик йўналиши сифатида ҳуқуқий демократик давлат ва адолатли жамиятни барпо этиш, унинг сиёсий, институционал, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий асосларини мустаҳкамлаш ва халқимиз учун энг муносиб бўлган эркин ва фаровон ҳаёт тарзини шакллантиришга устувор аҳамият берилмоқда.

Жамият ҳаётининг барча соҳаларида кенг кўламли ислоҳотлар амалга ошилаётган ҳозирги даврда мамлакатимизда демократик қадриятларни жамият ҳаётига ҳар томонлама чуқур сингдириш, унда фуқаролик кўникмаларини мустаҳкам қарор топтириш учун кенг имкониятлар очилмоқда, аҳолининг кенг қатламларида фаол фуқаролик позициясини шакллантириш, ижтимоий-сиёсий жараёнларга дахлдорлик хиссини кучайтириш каби масалаларнинг долзарблиги ортиб бормоқда.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси асосида юртимиз аҳолисининг ҳаётий эхтиёж ва манфаатларини таъминлаш ҳамда фаровон ҳаёт асосларини мустаҳкамлаш учун муҳим бўлган навбатдаги стратегик заминлар вужудга келтирилмоқда.

Зеро, 2017 йилда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Олий Мажлисга илк тарихий мурожаатномасида таъкидлаганидек: “халқимиз эртага эмас, узоқ келажакда эмас, айнан бугун ўз ҳаётида ижобий ўзгаришларни кўришни истайди. Бизнинг меҳнаткаш, оқкўнгил, бағрикенг халқимиз бунга тўла ҳақлидир”[[23]](#footnote-23).

Дарҳақиқат юртимизда ҳар бир инсон ҳаётдан рози бўлиб яшашига эришиш – ҳозирда давлат сиёсатининг бош мақсадига айланмоқда. Айнан мамлакатмиз кўп миллатли халқимизнинг бунёдкорлик салоҳиятига таяниб, юртимиз ёшларининг ёруғ келажагини кўзлаб, юксак марраларга сари одимлаб бормоқда.

Сўнгги икки йил давомида Ҳаракатлар стратегиясида кўзда тутилган мақсад ва вазифаларни 2017 йил – *“Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”*, 2018 йил – *“Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”* давлат дастурлари доирасида босқичма-босқич рўёбга чиқариш учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятлари сафарбар этилмоқда. Мамлакатимизда одамларни рози қилиш, уларнинг турмуш даражаси ва сифатини янада оширишни таъминлаш каби ижтимоий масалалар ҳар йили ишлаб чиқилаётган давлат дастурларида алоҳида ўрин тутмоқда[[24]](#footnote-24).

Сўнгги йилларда мамлакатимизда тараққиёт суръатлари ҳамда иқтисодий салоҳиятининг ошиб бориши ўз-ўзидан ижтимоий соҳа ривожига бевосита таъсир кўрсатмоқда. Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга 2018 йил 28 декабрдаги Мурожаатномасида 2019 йил – ***“Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”*** деб эълон қилинди.

Таъкидлаш жоизки, ижтимоий ривожланиш демократик давлатлар ички сиёсатида марказий ўринга эга йўналишлар сирасига киради. Назарий жиҳатдан ижтимоий ривожланиш деганда жамиятда янги ижтимоий муносабатлар, институтлар, меъёрлар ва қадриятлар юзага келишига олиб келувчи ўзгаришлар тушунилади.

Ижтимоий ривожланишнинг ўзига хос белгилари унинг қатъийлиги, йўналтирилганлиги ва ўз қонуниятларига эгалигидадир[[25]](#footnote-25).

Ижтимоий ривожланишнинг муҳим мезони аҳоли фаровонлиги даражаси ҳамда жамият ҳаётининг иқтисодий ва ижтимоий соҳаларини акс эттирувчи кўрсаткичлар ҳисобланади.

Ҳозирги даврда жамият ривожланиши ва унинг барқарорлиги асосан давлат томонидан амалга оширилаётган ижтимоий сиёсатга боғлиқ бўлади. Фаол ислоҳотлар даврида иқтисодиётда бозор механизмларни такомиллаштириш билан боғлиқ кескин ўзгаришлар юз берадики, уларнинг таъсири ижтимоий соҳага жуда тез кириб боради.

Шу нуқтаи назардан аҳоли учун муносиб турмуш даражасини таъминлаш, аҳолига тақдим этилаётган неъматлар (товарлар, ишлар, хизматлар) миқдори ва сифатини ошириш давлат аҳамиятига молик масала ҳисобланади.

Маълумки, мамлакатимизни янада тараққий эттириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг тўртинчи йўналиши “Ижтимоий соҳани ривожлантириш” этиб белгиланган. Ўзбекистонда олиб борилаётган давлат сиёсатининг ғоят муҳим йўналиши бўлган ижтимоий соҳадаги ислоҳотлар қуйидагиларни назарда тутади:

* аҳоли бандлиги ва реал даромадларини ошириш;
* аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш;
* арзон уй-жойлар барпо этиш бўйича мақсадли дастурларни амалга ошириш, аҳолининг ҳаёт шароитлари яхшиланишини таъминловчи йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ва модернизация қилиш;
* таълим ва фан соҳасини ривожлантириш;
* ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш[[26]](#footnote-26).

Мурожаатномада давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев Ўзбекистонни ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазифалари тўғрисида тўхталар экан, мамлакатимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлиги биринчи навбатда ижтимоий соҳадаги ислоҳотлар самараси билан чамбарчас боғлиқ эканлигини таъкидлади.

Шу муносабат билан, 2019 йилда ижтимоий соҳани янада ривожлантиришнинг қуйидаги асосий вазифалари белгилаб берилди:

– аҳоли ўртасида ишсизликни камайтириш, одамлар ва оилаларнинг даромадини ошириш;

– пенсия ва нафақаларни тайинлаш ва тўлаш тартибини қайта кўриб чиқиш, пенсия тизимини тубдан ислоҳ қилиш;

– илм-фан, замонавий ва узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш;

– тиббий хизматлар сифатини яхшилаш ва кўламини кенгайтириш;

– хотин-қизлар ва ёшларни давлат томонидан ижтимоий қўллаб-қувватлашни янада кучайтириш;

– аҳоли турмуш шароитини яхшилаш, уни муносиб турар жой билан таъминлаш, халқ фаровонлигини ошириш;

– жамиятда соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, жисмоний тарбия ва спортни янада оммалаштириш;

– туризмни ривожлантириш, соҳага инвестициялар жалб этиш, кадрлар салоҳиятини ошириш;

– миллий ғояни ривожлантириш[[27]](#footnote-27).

Кенг қамровли ижтимоий ривожланиш соҳалари тизимида ёшларга замонавий таълим-тарбия бериш ва уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш масаласи нақадар ўткирлиги ва долзарблиги билан алоҳида аҳамиятга эга.

Зеро, тарихдан маълумки, ҳар бир даврда айнан маърифат жамият фаровонлигига ва мамлакат тараққиётига туртки берган.

Шу сабабли эндиликда доно халқимизнинг “Бешикдан то қабргача илм изла” деган нақлини амалий ҳаёт фаолиятимизга кўчириш, мамлакатимизда таълимнинг узлуксизлиги принципини амалда рўёбга чиқариш масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилмоқда.

Сўнгги икки йилда таълим тизимини замонавий демократик давлатлар даражасига олиб чиқиш, ёшларнинг тараққиётнинг етакчи кучи сифатида жамиятимиздаги ўрнини янада ошириш бўйича кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Мамлакатимизда баркамол авлод тарбиясининг энг бошланғич бўғини бўлмиш мактабгача таълим тизимига етакчи эътибор қаратилмоқда. 2017 йилда бу соҳа Халқ таълими вазирлиги тизимидан ажратилиб, алоҳида Мактабгача таълим вазирлиги ташкил этилгани шундан далолат беради[[28]](#footnote-28).

Бу борада давлат сиёсатининг асосий вазифаси этиб яқин йилларда юртимизнинг барча ҳудудларида янги боғчалар қуриш, таълим-тарбия сифати ва даражасини янги босқичга кўтариш, боғча ёшидаги болаларни таълим билан юз фоиз қамраб олиш белгиланмоқда.

Умумтаълим соҳасида янги таълим муассасаларини қуриш, мавжудларини таъмирлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Биргина 2017 йилда мамлакатимизда 12 та умумтаълим мактаби янгитдан барпо этилди, 320 таси реконструкция қилинди, 152 та мактаб капитал таъмирланди.

Шунингдек, юртимизда 11 йиллик умумий ўрта таълим қайта тикланди. Муҳаммад Хоразмий ва Мирзо Улуғбек номларидаги аниқ фанлар чуқур ўқитиладиган инновацион мактаблар ташкил этилди.

Олий таълим тизимини янада такомиллаштириш ижтимоий соҳадаги ислоҳотларнинг муҳим йўналишига айланди. Хусусан, 2017-2021 йилларда олий таълим тизимини комплекс ривожлантириш дастури қабул қилинди. Олий таълим муассасаларига қабул қилишнинг шаффоф механизмлари жорий этилди ва квоталар жиддий равишда оширилди.

Олий таълим тизимида янги, замонавий таълим муассасалари, жумладан, нуфузли хорижий университетларнинг филиаллари ташкил этилмоқда. Янги ташкил этилган институт ва филиаллар ҳисобидан юртимиздаги олий таълим муассасалари сони 81 тага, ҳудудлардаги филиаллар 15 тага, хорижий университетлар филиаллари 7 тага етди. Олий таълим муассасаларида сиртқи ва кечки бўлимлар очилди.

Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Буларнинг барчасидан биз ягона бир мақсадни кўзда тутмоқдамиз. Яъни Ўзбекистон илм-фан, интеллектуал салоҳият соҳасида, замонавий кадрлар, юксак технологиялар борасида дунё миқёсида рақобатбардош бўлиши шарт”[[29]](#footnote-29).

**2.2. Инсон капиталига сармоялар – мамлакатимиз ёшларининг рақобатбардошлигини ошириш воситаси**

Мурожаатномада инсон капиталига, яъни шахс камолотга етадиган асосий даврдаги таълим-тарбияга (3 ёшдан 22 ёшгача бўлган даврдаги таълимга) сармоя сарфлаш масаласига алоҳида урғу берилди.

Маълумки, инсон капитали назарияси асосчилари деб Т.Шульц ва Г.Беккер тан олинади. Уларнинг асарларида илк бор инсонга, унинг салоҳиятига, билим ва соғлиғига ажратилган маблағлар аслида харажатлар эмас, балки истиқболга йўналтирилган капитал жойлаштиришдир, деб эътироф этилади[[30]](#footnote-30).

Иқтисодчи олимлар фикрича, инсон капитали - бу инсон эга бўлган билим, кўникма ва қобилиятлар йиғиндисигина эмас, балки у:

*биринчидан,* тўпланган билим, малака ва қобилиятлар захираси ҳисобланади;

*иккинчидан,* бу шундай захираки, у ёки бошқа бир муҳитда инсон томонидан ижтимоий қайта ишлашга сарфланади ва меҳнат унумдорлиги ҳамда ишлаб чиқаришнинг ўсишига имкон беради;

*учинчидан,* тўпланган билим, кўникма ва қобилиятлар захирасининг мақсадга мувофиқ ишлатилиши фаолиятнинг юқори унумдорлигида ишчи даромадининг ўсишига олиб келади;

*тўртинчидан,* даромаднинг ошиши инсонни рағбатлантиради ва қизиқтиради ҳамда янги билим ва кўникмалар захирасини тўплаб, келажакда унумли қўллашга сабаб бўлади[[31]](#footnote-31).

Замонавий талқинда инсон капитали иқтисодий қийматга эга бўлган инсоннинг билимлари, кўникмалари, қобилият ва рағбатлари захираси тушунилади. Ушбу капитал нафақат инсонга, балки жамиятга ҳам истиқболдаги даромад ва фойдалар манбаи бўлиб хизмат қилади.

Дунё амалиётига қараганда, инсон капиталига ажратиладиган сармояларга асосан соғлиқни сақлаш, умумий ва махсус таълим олишга кетадиган ҳаражатлар, иш билан таъминлаш, касбий тайёргарлик, болаларни вояга етказиш ва бошқалар билан боғлиқ сарф-ҳаражатлар киради.

Бундай сармояларнинг иқтисодий самараси жамият учун миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги таъминланишида ва ялпи ички маҳсулотнинг ўсишида акс этади[[32]](#footnote-32).

Инсон капитали ўз ҳолича амалга оширилмайди, балки давлатга бир неча баробар фойда билан қайтади. Масалан, АҚШнинг Мичиган штатида ишлаб чиқилган мактабгача таълим дастурининг самарадорлиги шуни кўрсатганки, ҳар бир сарфланган доллар учун жамиятга 7 доллардан 12 долларгача қайтган[[33]](#footnote-33).

Ривожланган давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, айнан 22 ёшгача ҳар томонлама камол топган, юксак билим ва салоҳиятга эга бўлиб шаклланган ёшлар жамият тараққиётига қўшган хиссаси билан ушбу сармояни жамиятга 15-17 баробар фойда билан қайтаради.

Мурожаатномада қайд этилганидек, Ўзбекистонда эса бу кўрсаткич атиги 4 баробарни ташкил этади.

Бинобарин, Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Биронта ўқувчи ёки талаба узрсиз ўқишга келмай қўйса, таълим маскани ҳам, оила ҳам, маҳалла, ҳокимият идоралари ҳам бу тўғрида бонг уриши, сергак тортиши, буни фавқулодда бир ҳол деб баҳолаши керак.

Ана шундай назорат тизими самарали ва ўзаро боғлиқликда ишлайдиган бўлса, албатта биз вазиятни қўлга олиб, уни ижобий томонга ўзгартира оламиз”[[34]](#footnote-34).

Президент Мурожаатномасида таълим-тарбия соҳасини бевосита инсон камолотига янада хизмат қилишини таъминлаш йўлидаги муҳим амалий қадам сифатида болаларни мактабгача таълим билан қамраб олиш даражасини 34 фоиздан 2019 йилда 44 фоизга етказиш, замонавий умумий ўрта таълим тизимини ташкил этиш, давлат-хусусий шериклик тамойиллари асосида хусусий мактаблар ва боғчалар ташкил этиш, олий таълим тизимида таҳсил олиш учун тенг имконият яратишга қаратилган ишларни янада кучайтиришга асосий эътибор қаратилмоқда.

Жумладан, сўнгги икки йилда олий ва ўрта махсус таълим муассасалари битирувчиларини олий таълим билан қамраб олиш даражаси 9-10 фоиздан 15 фоизгача оширишга эришилди. (Ривожланган давлатларда бу кўрсаткич 60-70 фоизни ташкил этади).

Шу муносабат билан Президент Мурожаатномасида 2019 йилда мамлакатимизда битирувчиларни олий таълим билан қамраб олиш даражасини 20 фоизга етказиш ва келгуси йилларда ошириб боришга вазифаси қўйилди[[35]](#footnote-35).

Зотан, олий маълумотли, юксак малакага эга ёшлар сони ортиши жамият ривожланиш суръатларига сезиларли таъсир кўрсатади.

Шунингдек, давлатимиз раҳбарининг дастурий маърузасида олий таълим соҳанинг ривожланишига туртки берувчи қуйидаги принципиал янги ғоя ва ташаббуслар илгари сурилди:

- олий ўқув юртлари ҳамда нодавлат таълим масканлари салоҳияти ошириш орқали улар ўртасида юқори малакали кадрлар тайёрлаш бўйича рақобат муҳитини кучайтириш;

- ёшларга бир вақтнинг ўзида бир нечта олий ўқув юртига ҳужжат топшириш имкониятини бериш;

- олий таълим муассасаларига реал имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, қабул квоталарини мустақил белгилаш тизимини жорий этиш;

- бакалавриат йўналишида таҳсил олаётган талабаларга хорижда ўқишни давом эттириш имкониятларини янада кенгайтиш.

Мурожаатномада мамлакатимиз аҳолисининг ярмидан ортиғини ташкил этадиган ёшлар билан ишлаш масаласи энг асосий вазифалар қаторида қайд этилди. Бу бежизга эмас.

Таъкидлаш жоизки, тараққиёт ғояси ва истиқболларини белгилаб олмаган, маънавий асослардан маҳрум бўлган, асосийси, ўзининг ёш фуқароларига кўнгилига йўл топа олмаган давлат ва жамият фаровон истиқболни тасаввур қилиши қийин. Давлатнинг ёшларга бўлган муносабати жамият тараққиёти даражаси, унинг очиқлиги, олдинга интилаётганлигининг кўрсаткичларидан биридир.

Шунинг учун давлатнинг жамиятни бирлаштириш ва фуқаролик ташаббусларини қўллаб-қувватлашга қаратилган сиёсатида ёшлар масаласи алоҳида аҳамият касб этади. Айнан ёшлар ислоҳотлар чуқурлашаётган даврда турли тўсиқларни енгиб ўтишга қодир, мамлакатнинг юксалиш сари одимларига куч бағишлай оладиган аҳоли қатламидир.

Айнан ёшлар фуқаролик жамиятининг энг фаол қисмидир, масалан ёшлар турли соҳаларда инновацион лойиҳалар ва технологияларни жорий қилишга кўпроқ мослашган бўлади, улар жамиятга янги ғоялар ва билимларни ташийди ҳамда уларда ўз ҳаётини қуришга интилиш кучли бўлади[[36]](#footnote-36).

Шу жиҳатдан қараганда, Ўзбекистон ёшлари бугунги ва эртанги кун эгалари сифатида мамлакатимизда фаровон ҳаёт асосларини барпо этишда бош стратегик ресурс ҳисобланади. Мамлакатимизнинг демократик янгиланишлар йўлидан одимлаши ва тараққиёт суръатлари кўп жиҳатдан ёшларнинг жамият ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги ҳолати ва фаоллигига боғлиқ бўлади.

Миллий ўзликни сақлаган, дунёдаги тенгдошлари орасида ўз билими ва салоҳияти билан эркин беллаша оладиган, мустақил фикри, онгли фуқаролик позициясига эга авлодни тарбиялаш Ўзбекистон учун нақадар долзарб эканлиги қуйидаги омилларда кўринади:

*биринчидан,* Ўзбекистон улкан ёшлар потенциалига эга мамлакатдир;

*иккинчидан,* ёшлар миллий қадриятларни келгуси авлодларга етказувчи, ворисийлик анъанасини давом эттирадиган қатламдир;

*учинчидан,* ёшлар мамлакатимизда олиб борилаётган демократик ислоҳотларнинг давомийлигини таъминлайдиган кучдир;

*тўртинчидан,* ёшлар табиатан тақлидга, эргашишга мойил, онги тўлиқ шаклланиб улгурмаган ўзига хос демографик гуруҳдир.

Тез ўзгараётган ҳозирги дунё ёшлар тарбиясига салбий таъсир этувчи кескинлик ва таҳликали шароитларни тобора кўпроқ хосил қилмоқда. Бу эса давлат ва жамиятдан ёшлар тарбиясига янгича ёндашувни тақозо қилмоқда.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “... ёшларимиз билан кўпроқ гаплашиш, уларнинг қалбига қулоқ солиш, дардини билиш, муаммоларини ечиш учун амалий кўмак беришимиз керак. Бу борада уюшмаган ёшлар билан ишлашга алоҳида эътибор қаратишимиз зарур”[[37]](#footnote-37).

2016 йил 14 сентябрда қабул қилинган “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ушбу соҳанинг асосий йўналишлари бўлган ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва ташкилий чора-тадбирларни аниқ белгилаб беради.

Қонунда белгилаб берилишича, Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсати “ёшларни ижтимоий жиҳатдан шакллантириш ва уларнинг интеллектуал, ижодий ва бошқа йўналишдаги салоҳиятини камол топтириш учун шарт-шароитлар яратишни” назарда тутади [[38]](#footnote-38).

Бу жараёнларда мамлакатимиз ёшларини бунёдкор ғоялар атрофида бирлаштирган Ўзбекистон ёшлар иттифоқи муҳим ўринга эга бўлмоқда.

**Ўзбекистон ёшлар иттифоқи жисмонан соғлом, маънан етук ва интеллектуал ривожланган, мустақил фикрлайдиган ёш авлодни шакллантириш, ёшларни ташқи таҳдидлар ва “оммавий маданият”нинг зарарли таъсиридан муҳофаза қилиш, ёшларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга ҳар томонлама кўмаклашиш ва шарт-шароитларни яратиш мақсадида жисмоний шахслар томонидан иттифоқ ташкилий-ҳуқуқий шаклида тузилган, Ўзбекистон ёшларини бирлаштирувчи нодавлат нотижорат ташкилотидир**[[39]](#footnote-39)**.**

**Иттифоқнинг асосий мақсади** ёшларни мамлакатда амалга оширилаётган демократик, сиёсий ва иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, жамиятда тинчлик ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаш, Ўзбекистонни жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари қаторига кириши жараёнларига жалб қилиш ҳамда ёш авлоднинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилишни таъминлаш, йигит-қизларнинг маънавий ва касбий савиясини юксалтириш, уларнинг интеллектуал ва ижодий салоҳиятини рўёбга чиқаришга кўмаклашишдан иборат.

2017 йилдан буён Ўзбекистон ёшлар иттифоқи ташкил этилган кун – 30 июнь санасини мамлакатимизда “Ёшлар куни” сифатида кенг нишонланмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 июндаги фармони билан тасдиқланган “Ёшлар – келажагимиз” давлат дастури мамлакатимиз ёшларининг бор салоҳиятини рўёбга чиқариш, жамиятимизга самарали ижтимоийлашувини таъминлаш йўлидаги навбатдаги қадам бўлди.

Давлат дастури ёшларнинг бизнес ташаббуслари, стартаплари, ғоялари ва лойиҳаларини рўёбга чиқаришга кўмаклашиш ва қўллаб-қувватлаш, банд бўлмаган ёшларни меҳнат бозорида талаб юқори бўлган мутахассисликлар ва бизнес юритиш кўникмаларига ўқитиш, шунингдек, умуман ёшларнинг ижтимоий-иқтисодий фаоллигини ошириш орқали уларнинг бандлигини таъминлашга қаратилган[[40]](#footnote-40).

Давлат дастуридаги тадбирларни молиялаштириш учун Ўзбекистон ёшлар иттифоқи ҳузурида “Ёшлар – келажагимиз” жамғармаси ташкил этилди. Жамғарма маблағларидан қуйидагиларни амалга ошириш учун фойдаланади:

- ёшларнинг бизнес ташаббуслари, стартаплари, ғоялари ва лойиҳаларини амалга ошириш учун тижорат банклари орқали йиллик 7 фоиз ставка билан имтиёзли кредит ва мол-мулкни лизингга бериш;

- Давлат дастури доирасида олинадиган кредитлар бўйича кредит ҳажмининг 50 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда кафилликлар бериш;

- Давлат дастури доирасида амалга ошириладиган тадбиркорлик лойиҳаларида улар қийматининг 50 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда иштирок этиш, кейинчалик Жамғарма улушини 5 йил давомида реализация қилиш;

- тегишли кўникмаларга эга банд бўлмаган ёшлар яшайдиган уй хўжаликлари учун 20 тагача парранда ва қуён боласи, 5 та майда ва 2 та йирик қорамол сотиб олиш, уларнинг қийматини келишилган муддатларда қайтарган ҳолда уларни боқиш ва кейинчалик реализация қилишда кўмаклашиш;

- ёшларнинг қайта тайёрланиши ва малака оширишини ташкил этиш, меҳнат бозорида талаб юқори бўлган касбларга ўқитиш, шунингдек, уларга бизнес юритиш кўникмаларини сингдириш.

Давлат дастури доирасида 2018 йил 1 июлдан ҳудудларда давлат-хусусий шериклик шартларида “Ёш тадбиркорлар” коворкинг-марказлари, “Ёшлар меҳнат гузари” комплекслари қурилиши бошланди. Маълумот учун *“Ёшлар меҳнат гузари”мажмуаси* – савдо-маиший ва кичик ишлаб чиқариш майдонларини ташкил этиш учун меҳнат кучи ҳаддан зиёд бўлган туманларда барпо этилган бинолар мажмуаси.

*“Ёш тадбиркорлар”коворкинг маркази* – ёш тадбиркорларга имтиёзли шартларда бинолар, офис техникаси ва сарфлаш материалларини ижарага бериш, уларни интернет билан таъминлаш, шунингдек, ёшларнинг бизнес ташаббуслари, стараплари, ғоялари ва лойиҳаларини амалга оширишга бошқача кўмак бериш, жумладан, бизнес режалар ишлаб чиқиш, маслаҳат, юридик, бухгалтерия ва бошқа хизмат турларини кўрсатиш, форумлар, мастер-класслар ва семинарлар ташкил ташкил этиш учун ихтисослашган марказ.

Президент Мурожаатномасида “Ёшлар – келажагимиз” жамғармаси фаолиятини янада кенгайтириш мақсадида 2019 йилда жамғарма учун 2 триллион сўмдан зиёд маблағ ажратилиши ва шу орқали 50 мингдан ортиқ янги иш ўрни яратилиши вазифаси қўйилди[[41]](#footnote-41).

Глобаллашув шароитида жамиятимиз тараққиётига нисбатан янги имкониятлар билан бир қаторда ноанънавий таҳдидлар юзага келмоқдаки, ҳозирги даврда миллий маънавият, миллий ғоя тарғиботини замонамиз талаблари даражасида янада такомиллаштиришга кучли эҳтиёж сезилмоқда.

Бу жараёнда ёшлар масаласи мамлакатимизда бугун ва келажак боғлиқлигини таъминловчи, миллий ўзига хосликни сақлаб қолувчи муҳим омил сифатида намоён бўлмоқда.

Президентимиз томонидан давлат-хусусий шериклик асосида янги маданият ва истироҳат боғларини ташкил этиш, уларни ёш авлод орасида соғлом турмуш тарғиботига ҳамда китобхонлик маданиятини юксалтиришга хизмат қиладиган замонавий ёшлар масканларига айлантириш таклифи илгари сурилди.

Юртимизда миллий ғоясиз, миллий ўзликни англамасдан туриб, ватанпарварликсиз ҳеч қандай ислоҳотларни амалга ошириш мумкин эмаслиги таъкидланди[[42]](#footnote-42).

Давлатимиз раҳбари ёшлар онгига буюк аллома ва адибларимизнинг бебаҳо мероси, енгилмас саркарда ва арбобларимизнинг жасоратини сингдириш, уларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини кучайтириш масаласига алоҳида эътибор қаратиб, “Ўзбекистон тарихи” телеканалини ташкил этиш ташаббуси билан чиқди.

Зеро, тарихий хотирасиз келажакни тасаввур этиш мушкулдир. Холисона тарих асосига қурилган миллий ғоя мамлакатимизда кенг қамровли ислоҳотлар учун чексиз куч-қудрат манбаи бўлиб хизмат қилади.

**ХУЛОСА**

Ҳозирги даврнинг дунё миқёсидаги етакчи тенденциялари далолат бераётганидек, демократия ғояси ва принципларининг жамият бағридан чуқур ўрин эгаллаши ва ривожланиб бориши учун инновацион сиёсатнинг роли тоборо ортиб бормоқда.

Зеро, айнан инновацион ёндашув заминида демократиянинг потенциал имкониятларида мужассам бўлган янги ва янада самаралироқ бўлган жиҳатлар кашф қилиниб боради. бунинг натижасида эса демократиянинг замонавий моделлари концептуаллаштирилади ва амалиётга жорий қилиниб боради. Ўз навбатида самарали демократия моделларии ҳар бир мустақил жамиятнинг долзарб эҳтиёжларидан, манфаатларидан келиб чиққан ҳолда, барқарор тараққиёт учун беқиёс катта манба бўлиб хизмат қилади.

Таъкидлаш жоизки, шиддат билан рўй бераётган глобаллашув жараёнлари туфайли мамлакатлар, халқлар олдида вужудга келаётган кўпгина муаммоларнинг ечими айнан суверен давлатлар томонидан амалга оширилиши лозим бўлган инновацион сиёсатнинг қамрови ва салоҳиятига боғлиқ бўлиб турибди.

Демократиянинг қарор топиши ва ривожланиши, шунингдек, хавфсизлигининг кафолатли хал қилиниши бевосита ушбу жараёнларни инновацион сиёсат билан доимий равишда таъминланиб туришига бевосита боғлиқ бўлмоқда.

Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, фикр юритилганда алоҳида таъкидлаш жоизки, мустақил юртимизда амалга оширилаётган демократик ислоҳотларни барқарорлигини изчиллик билан таъминлаш ва унинг самарадорлигини оширишда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси энг мукаммал асос бўлиб хизмат қилмоқда. Мазкур стратегик ҳужжат ғоялари ва концептуал заминларида давлатимиз томонидан инновацион жараёнларни амалга оширилишининг умуммиллий йўналишлари, вазифалари аниқ белгилаб берилди. натижада жамиятимизда самарали демократиянинг қадриятлари ҳамда институционал асосларини ривожланиши учун кенг истиқболлар очилди.

Ҳаракатлар стратегиясининг улуғвор ғоялари асосида эндиликда юртимизда самарали демократия моделини амалга ошириш заминида барқарор тараққиёт концепциясини ривожлантириш учун барча имкониятлар вужудга келтирилди. демократиянинг чуқур консалидациялашуви учун мақбул шарт-шароитлар чратилди.

Бу ўринда таъкидлаш жоизки, мамлакатмизда давлатимиз раҳбарининг бевосита ташаббуси билан демократик ислоҳотларни ривожлантиришнинг социал базасини ривожлантириш ва ушбу жараёнда жамиятимиз ёшларининг беқиёс катта имкониятларини ишга солиш, ёшларимизнинг демократик жараёнларнинг бевосита фаол иштирокчиларига айлантириш, айни пайтда, демократик тараққиёт ютуқларидан ёшларимиз манфаатларини рўёбга чиқариш йўлида фойдаланиш масалаларига улкан аҳамият берилмоқда.

Айни пайтда бундай катта ишонч ёшларимиз олдига катта ва масъулиятли вазифаларни бклайди. Зеро, жамиятимиз олдида турган бугунги кундаги буюк ва улкан мақсадларни рўёбга чиқиши албатта ёшлар ташаббуслари ва фаолияти билан ҳам чамбарчас боғлиқдир.

Шу муноабат билан жамиятимиз ёшлари ўртасида замонавий демократия ва демократлашув борасидаги ғояларни кенг тарғиб қилиш ҳамда унинг асосида демократик маърифатни мутттасил равишда юксалтириб бориш вазифалари ниҳоятда долзарб аҳамиятга эгадир. Зеро, демократия ғояларининг мамлакатимиз ёшлари қалбидан чуқур ўрин эгаллаши, айни пайтда уларда инновацион тафаккур кўникмаларини ривожланиши учун ниҳоятда кучли манба бўлиб хизмат қилади. Чунки, демократия ғоялари инсонга эркин фикрлаш, янги ғоялар ва билимларни кенг қамровли равишда ўрганиш ва қабул қилиш имкониятларини очиб беради.

Зеро, Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Биз Ўзбекистоннинг буюк келажагини барпо этишга маҳкам бел боғлаган эканмиз, бу улуғ ишни эртага эмас бугун бошлашимиз, бунинг учун аввало навқирон ёшларимизга зарур шароитларни айнан бугун яратиб беришимиз керак”[[43]](#footnote-43).

Таъкидлаш жоизки, юртимизда бугунги кунда тамомила янги бўлган сифат босқичида амалга оширилаётган демократик ислоҳотлар бошқа улуғвор вазифалар билан бир қаторда, ёшларнинг эзгу мақсадлари, интилишлари ғоялари ва энг муҳим инновацион ғояларини ҳар томонлама изчил равишда рўёбга чиқаришга йўналтирилгандир.

Ўз навбатида демократиянинг энг илғор қоидалари ва қадриятларини фаолиятининг етакчи мезонига айлантира олган ёшларимиз юртимиз тараққиётининг таянчи бўлишдек буюк мақомга эга бўладилар.

Умуман олганда, бугунги юксалиш даври сиёсатида мамлакатимизда изчил иқтисодий ислоҳотлар ижтимоий ривожланишнинг таркибий қисми сифатида қаралмоқда. Бу эса ҳозирда интеллектуал жиҳатдан етук ва ижодий салоҳиятли ҳамда замонавий билим ва кўникмаларга эга бўлган, мамлакатимизнинг муносиб келажаги учун жавобгарликни ўз зиммасига ола биладиган ёшларни тарбия қилиш механизмларини янада такомиллаштирилишини назарда тутади.

Мамлакатимизда ёшлар ўз салоҳият ва интилишларини рўёбга чиқаришлари учун яратилаётган барча шарт-шароитлар келгусида уларни баркамол қилиб тарбиялаш, рақобатбардош кадрлар сифатида шаклланиши, ўз инновацион ғоялар ва ташаббуслари орқали юрт равнақи ва Ватан тинчилигига ўз ҳиссасини қўшишига хизмат қилади.

**ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ:**

**I. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар:**

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Т.: Ўзбекистон, 2017.

2. Ўзбекистон Республикасининг Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисидаги Қонуни// Халқ сўзи, 2016 йил 15 сентябрь

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони.-Т.: “Адолат”, 2017.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича стратегиясини келгусида амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармойиши//Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017. №33.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги ПФ-5106-сонли Фармони, 2017 йил 5 июль. www.lex.uz.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислоҳотлар Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони// Халқ сўзи, 2017 йил 9 сентябр. №180(6874)

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида”ги Фармони. 9 ноябр 2017 йил. www.lex.uz.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Yoshlar-kelajagimiz” Давлат дастури тўғрисидаги ПФ-5466-сонли Фармони. 2018 йил 27 июнь. www.lex.uz.

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021- йилларда Ўзбекистон Республикасининг ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5635-сонли Фармони/Халқ сўзи, 2019 йил 18 январь.

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтидорли ёшларни аниқлаш ва юқори малакали кадрлар тайёрлашнинг узлуксиз тизимини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори // Халқ сўзи, 2019 йил 4 май.

**II. Ўзбекистон Республикаси Президентининг асарлари:**

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Т.: “Ўзбекистон”, 2016.

2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд – Т.: “Ўзбекистон”, 2017.

3. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови.-Т.: “Ўзбекистон”, 2017.

4. Мирзиёев Ш.М. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқ // Халқ сўзи, 2017, 20 сентябрь

5. Мирзиёев Ш.М. Конституция - эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир.-Т.: “Ўзбекистон”, 2018.

6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлисга Мурожаатномаси//Халқ сўзи, 2018 йил 29 декабрь.

7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Ёшларига байрам табриги//Халқ сўзи, 2019 йил 1 июль. № 133(7363)

**III. Монографиялар, илмий журналлардаги мақолалар: ¤**

1. Ачкасов В. Транзитология- научная теория или идеологический конструкт?//Полис, 2015. №1. С. 32.

2. Ахременко А., Горельский И., Мельвиль А. Как и зачем измерять и сравнивать государственную состоятельность разных стран мира?// Полис, 2019.№2.С.10.

3. Байков А., Дундич А. Большие тренды мирового развития: экспертный взгляд через двадцатилетие//Мировая экономика и междунардные отношения, 2018. №5. С. 112.

4. Барановский В. Трансформация глобального миропорядка: динамика системных изменений.//Полис, 2017, №3. С. 73.

6. Бартнев В. От “несостоявшихся государств” к “неустойчивым состояниям”: логика понятийной эквилибристики.//Полис, 2017, №2, С.27

7. Бекмуродов М. Бунёдкор шахс маънавияти ва меҳнат тарбияси. Т.: Маънавият, 2016

8. Бекмуродов М. Инсон капитали – тараққиёт омили. Т.: Маънавият, 2015.

9. Бондаренко С. Особенности создания и функционирования площадок “электронной демокртии” // Полис, 2011 №5. С.166

10. Гаджиев К. Политология. М.: “Логос”, 2003. С. 181.

11. Гаджиев К. Триумфы и сумерки одного великого учения // Мировая экономика и международные отношения, 2018, №8. С. 111.

12. Галкин А., Пантин В. И др. Теория и практика инновационного развития и инновация в политике//Полис, 2010. №2. С.129.

13. Громыко А. Можно ли управлять миром?//Мировая экономика ва международные отношения, 2017,№2. С.105.

14. Даль Р. О демократии. -М.: Аспект Пресс, 2000. С.9.

15. Жўраев Н. Ўзбекистоннинг маънавият стратегияси. Т.: Маънавият, 2016

16. Иванова Н. Инновационная политика: теория и практика.//Мировая экономика и международные отношения, 2016, №1.С.12.

17. Идиров У.Ю. Демократик ислоҳотлар изчиллиги ҳамда инсон манфаатларини таъминлашнинг устувор йўналишлари // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар, 2016. №4. Б.5.

18. Лебедев М., Хоркевич М. и др. Архаизация государства: роль современных информационных технологий.//Полис, 2016. №6. С.27.

19. Нискевич Ю. Институт выборов как механизм легитимации публичной власти//Мировая экономика и международные отношения, 2018. №2. С.66.

20. Паин Э., Федюнин С. Популизм и элитизм в современной России: анализ взаимосвязи//Полис, 2019.№1. С.40.

21. Патрушев С., Филиппов Л. Массовая политика: опыт институциональной реконцептуализации // Полис, 2016. №2. С.134.

22. Перегудов С. Концепция мониторинговой демократии: к новым отношениям власти и общества // Полис, 2012, №6. С.57

23. Перегудов С. Либерализм ХХI века-кризис или обновление? // Полис, 2015. №4. С.65.

24. Политические институты на рубеже тысячелетий. - Дубна: Феникс +, 2001. С.415.

25. Полис, 2003. №5. С.12.

26. Полис, 2019. №2. С.9.

27. Поцелуев С. Власть как диалог или диалог без власти? К актуальным аспектам политической философии Дж.Г. Мида. // Полис, 2010, №1, с.74.

28. Пшеворский А. Демократия и рынок. -М.: РоссПЭН, 2000. С.91.

29. Радугина А. Политология. -М.: “Библиотека”, 2008. С.273.

30. Работяжев Н. Актуальные проблемы мировой эволюции в зеркале отечественной политологии // Мировая экономика и международные отношения, 2017. №5. С.113.

31. Ровинская Т. “Подвижная демокртия”: за и против.// Мировая экономика и международные отношения, 2019, №12. С. 60.

32. Рябов А. Новая книга о глабализации// Мировая экономика и международные отношения, 2018.№2. С. 116.

33. Рябов А. Новая книга о глобализации// Мировая экономика и международные отношения,2019, №11. С. 60.

34. Семененко И. Прошлое на переднем крае политики идентичности//Мировая экономика и международные отношения, 2018. №11. С.65.

35. Соловьев А. Государственные решения: концептуальный простор и тупики теоретизации//Полис, 2015. №3. С.133.

36. Холмўминов Ж. Глобаллашув ва миллий маънавият.Т.: Маънавият, 2016.

**IV. Хорижий адабиётлар:**

1. О' Donnell 2007. Dissonances. Democrative Critiques of Democracy. Notre Dame, Indiana: University of Notve Dame Press. 278 p.

2. Müller J. 2016. What Is Populism? Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 123 p.

**V. Газета ва интернет сайтлари:**

1. Халқ сўзи, 2018 йил 28 июнь

2. Халқ сўзи, 2019 йил 25 май.

3. http://uza.uz/politics/19-07-2019.

**Лойиҳа доирасида 2019 йилда нашр этилган**

**ИЛМИЙ МАҚОЛА ВА ТЕЗИСЛАР РЎЙХАТИ**

**Монография:**

1. *Идиров У.Ю.* Замонавий демократик тараққиётда ёшлар инновацион фаолиятининг роли. Монография. - Т., 2019.

**Амалий қўлланма:**

1. *Идиров У.Ю., Юсупов О.Д.* Ўзбекистон: сайлов-2019 жараёнлари. - Т.: ТДШИ, 2019. 78 бет.

**Хорижий илмий журналлар ва конференция тўпламлардаги мақолалар:**

1. *Сайдалиева Н.З., Назиров М.М.* Мамлакатимизда инсон капиталини ривожлантириш - ёшларга оид давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида // International scientific conference “Global science innovation2019: Central Asia” Nur-Sultan, Kazakhstan, May 2019. P.188-190.
2. *Idirov U.Yu.* Development of modern innovative bases of democracy as a leading factor of enhancing the possibility of sovereign political development // European Science Review, Vienna. (Austria) 2019. №7-8. Р.41-46.
3. *Сайдалиева Н.З.* Ҳиндистон илмий журналига мақола топширилган.
4. *Saydaliyeva N.Z., Nazirov M.M.* Youth policy as a priority area of development // Organon F. -2019. -№4. *Скопус рейтингига мақола нашрга топширилган*.

**ОАК илмий журналлари, халқаро ва республика миқёсидаги конференция тўпламларидаги мақолалар:**

1. *Назиров М.М.* Сиёсий жараёнларни концептуал англаш: методологик ёндашувлар // “Ўзбекистонда ижтимоий фанлар” журнали. 3-4-сон. 2018 йил. 37-43-бетлар.
2. *Идиров У.Ю.* Инсон капиталини юксалтириш- жамиятимиз замонавий тараққиётининг асоси // Тафаккур зиёси. -2019. -№1. 3-6-бетлар.
3. *Идиров У.Ю.* Замонавий демократия принциплари ва механизмлари асосида инновацион сиёсатни амалга ошириш-мамлакатимиз тараққиётининг асоси // Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ҳарбий-техник институти ахборотномаси. -2019.- №1. 194-198-бетлар.
4. *Идиров У.Ю.* Буюк аждодларимиз ўгитларининг жамиятимида ҳуқуқбузарлик ва жиноятчилик ҳолатларини олдини олишдаги роли // Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ҳарбий-техник институти ахборотномаси. -2019. -№2. 106-112 бетлар.
5. *Идиров У.Ю.* Демократиянинг замонавий инновацион асосларини ривожлантириш – суверен сиёсий тараққиёт имкониятларини кенгайтиришўнинг етакчи омили // Шарқшунослик. -2019. -№1-2. 112-123-бетлар.
6. *Идиров У.Ю.* Япония сиёсий тизими: ўзига хос хусусиятлари ва ривожланиш истиқболлари // Шарқшунослик. - 2019. 4-сон. *нашрда.*
7. *Назиров М.М*. Президент мурожаатномасида ёшларга замонавий таълим-тарбия бериш ва уларни камол топтиришнинг стратегик вазифалари // Шарқ машъали. -2019. -№1-2. 84-94 бетлар.
8. *Сайдалиева Н.З., Назиров М.М*. Особенности молодежной политики: опыт Японии и Узбекистана // Шарқшунослик. - 2019. 4-сон. *нашрда.*
9. *Сайдалиева Н.З., Назиров М.М.* Мамлакатимизда ёшлар салоҳияти ва интилишларини рўёбга чиқаришнинг долзарб вазифалари // Шарқ фалсафаси ва маданияти қадриятлар: Шарқ ва Ғарб цивилизациялараро мулоқоти контекстида IV Республика илмий-амалий конференция материаллари тўпласи, 2019. 100-105-бетлар.
10. *Идиров У.Ю.* Буюк аждодларимиз ўгитлари – мамлакатимиз ёшлари инновацион тафаккури ривожланишининг маънавий асоси // Шарқ фалсафаси ва маданияти қадриятлар: Шарқ ва Ғарб цивилизациялараро мулоқоти контекстида IV Республика илмий-амалий конференция материаллари тўпласи, 2019. 169-174-бетлар.
11. *Идиров У.Ю*., *Рохаталиева Н.Ш.* Сущность политических технологий и ее приемы // XXI асрда жаҳон сиёсати ва Ўзбекистон тажрибаси: сиёсий, ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатлари Республика миқёсида илмий-амалий конференция материаллари тўплами (Тошкент, 2019 йил 18 май) 441-446-бетлар.
12. *Назиров М.М.,* *Кабиров А.* Ўзбекистоннинг Афғонистонни тиклаш бўйича сиёсатининг инсонпарварлик моҳияти // XXI асрда жаҳон сиёсати ва Ўзбекистон тажрибаси: сиёсий, ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатлари Республика миқёсида илмий-амалий конференция материаллари тўплами (Тошкент, 2019 йил 18 май) 118-123 бетлар.
13. *Назиров М.М.* Марказий Осиёнинг барқарор тараққиёт ҳудудига айланишида Афғонистон омили хусусида // Афғонистон ХХ ва ХХI асрлар чорраҳасида: тарихий, иқтисодий-ижтимоий, сиёсий жиҳатлари ва унинг Марказий Осиё мамлакатлари билан ўзаро муносабати масалалари: халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2019 йил 21 июнь. – Т.: ТДШИ, 2019. 327-333 бетлар.
14. *Идиров У*.*Ю.* Хитой: глобаллашувнинг чуқурлашуви шароитида “Бир макон, бир йўл” ғоясини амалга оширилишидаги замонавий тенденциялар // “Ўзбекистон-Хитой алоқалари янги босқичда: тарихий-маданий, илмий ва иқтисодий алоқалар ривожи” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2019 йил 16 ноябрь. 446-448 бетлар.
15. *Сайдалиева Н*.*З.* Узбекистан и Китай: развитие преемственности в историческом и культурном отношении // “Ўзбекистон-Хитой алоқалари янги босқичда: тарихий-маданий, илмий ва иқтисодий алоқалар ривожи” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2019 йил 16 ноябрь. 296-300-бетлар.
16. *Назиров М*.*М.* Молодёжь как важный ресурс и опора развития Китая // “Ўзбекистон-Хитой алоқалари янги босқичда: тарихий-маданий, илмий ва иқтисодий алоқалар ривожи” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2019 йил 16 ноябрь. 464-466 бетлар.
17. *Хаджиева Н.А.* Ёш авлодни маънавий дунёсини шакллантиришда китобхонлик маданиятининг аҳамияти // Ўзбекистон Республикаси Президентининг бешта муҳим ташаббусига бағишланган “5Т” ёшлар форуми доирасидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2019 йил 19-20 октябрь. 506-509 бетлар.

**ОАВларда чиқишлар:**

1. 2019 йил 30 августда “Ўзбекистон” телерадиокалининг “Бугуннинг мавзуси” кўрсатувида ТДШИ, Ижтимоий фанлар кафедрасининг профессор-ўқитувчилари томонидан амалга оширилаётган илмий лойиҳалар ҳақида суҳбат ўтказилди.
2. “Правда Востока” газетанинг 2019 йил 3 сентябрда нашр қилинган сонида “Богатая история Востока – в трудах современных учёных” номли мақолада ТДШИ, Ижтимоий фанлар кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан амалга оширилаётган илмий лойиҳалар ҳақида маълумотлар берилди.

**Тарғибот тадбирлари:**

1. Тошкент шаҳар Миробод тумани ҳудудида жойлашган таълим муассасаларида, жамоат ташкилотларида тарғибот тадбирлари ўтказилди.
2. 2019 йил 18 февралда Ўзбекистон Республикаси ИИВ Қоравул қўшинлари бош бошқармасида шахсий таркибнинг маънавий-маърифий билимларини ошириш мақсадида “Баркамол авлод - порлоқ келажак ва тараққиёт гарови” мавзусида.
3. 2019 йил 18 мартда Ўзбекистон Республикаси ИИВ Қоравул қўшинлари бош бошқармасида шахсий таркибнинг маънавий-маърифий билимларини ошириш мақсадида “Миллий маданиятли янада ривожлантириш - давр тақозоси” мавзусида.
4. 2019 йил 9 майда Ўзбекистон Республикаси ИИВ Қоравул қўшинлари бош бошқармасида шахсий таркибнинг маънавий-маърифий билимларини ошириш мақсадида “Миллий ғурур - маънавий комиллик мезони” мавзусида.
5. 2019 йил 22 ноябрда Миробод туманинг 175-сонли умумтаълим мактабида давра суҳбати.
6. 2019 йил 26 ноябрда Миробод тумани 154-сонли мактабида давра суҳбати.
1. Мирзиёев Ш.М. Конституция - эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. - Т.: Ўзбекистон, 2018. - Б. 7. [↑](#footnote-ref-1)
2. Мирзиёев Ш.М. Конституция- эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир.-Т.: “Ўзбекистон”, 2018. Б.24. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Ёшларига байрам табриги // Халқ сўзи, 2019 йил 1 июль. № 133(7363) [↑](#footnote-ref-3)
4. Ўзбекистон Республикасининг Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисидаги Қонуни // Халқ сўзи. 2016 йил 15 сентябрь [↑](#footnote-ref-4)
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. - Т.: “Адолат”, 2017. – Б. 26. [↑](#footnote-ref-5)
6. Мирзиёев Ш.М. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқ // Халқ сўзи, 2017, 20 сентябрь [↑](#footnote-ref-6)
7. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. – Б.504-505. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги ПФ-5106 сонли Фармони, 2017 йил 5 июль. www.lex.uz. [↑](#footnote-ref-8)
9. Халқ сўзи, 2018 йил 28 июнь. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2018 йил 29 декабрь. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2018 йил 29 декабрь. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2018 йил 29 декабрь. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2018 йил 29 декабрь. [↑](#footnote-ref-13)
14. Халқ сўзи, 2019 йил 17 январь. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2018 йил 29 декабрь. [↑](#footnote-ref-15)
16. Халқ сўзи, 2019 йил 18 январь [↑](#footnote-ref-16)
17. http://uza.uz/politics/19-07-2019. [↑](#footnote-ref-17)
18. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016. - Б. 14. [↑](#footnote-ref-18)
19. Халқ сўзи, 2019 йил 4 май. [↑](#footnote-ref-19)
20. Халқ сўзи, 2019 йил 25 май. [↑](#footnote-ref-20)
21. Қаранг: Халқ сўзи, 2019 йил 25 май. [↑](#footnote-ref-21)
22. Галкин А., Пантин В. И др. Теория и практика инновационного развития и инновация в политике // Полис. - 2010. - №2. - С. 129. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.– T.: Ўзбекистон, 2018. –Б. 10. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони // “Халқ сўзи” газетаси, 2017 йил 8 феврал. №28 (6722); “Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили» да амалга оширишга оид давлат Дастури тўғрисида”ги Фармони. 2018 йил 22 январь // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – Lex.Uz. http://lex.uz/docs/3516847 [↑](#footnote-ref-24)
25. Қаранг: Социальное развитие http://www.grandars.ru/college/ sociologiya/socialnoe-razvitie.html [↑](#footnote-ref-25)
26. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони // “Халқ сўзи” газетаси, 2017 йил 8 феврал. №28 (6722). [↑](#footnote-ref-26)
27. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // “Халқ сўзи” газетаси. 2018 йил 29 декабр. №271-272 (7229-7230) [↑](#footnote-ref-27)
28. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мактабгача таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 2017 йил 30 сентябрь // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси– Lex.Uz. http://lex.uz/ [↑](#footnote-ref-28)
29. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // “Халқ сўзи” газетаси. 2018 йил 29 декабр. №271-272 (7229-7230) [↑](#footnote-ref-29)
30. Қаранг: Schultz T. Investment in Human Capital: The Role of Education and Research. – N.Y., 1971; Schultz T. Human Capital, family planning and their effects on population growth // American Economic Review, Papers and Proceedings. – 1994. –May; Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, 2nd Ed. – N.Y., 1975; Becker G., Tomes N. Human Capital: rise and fall of families // Journal of Labor Economics. -1986. –V.4. –No.1. [↑](#footnote-ref-30)
31. Рустамова Д.Ж. Инсон капиталига сарфланган инвестициялар самарадорлигини ошириш йўллари // Иқтисод ва молия/ Экономика и финансы. -2015. - №1. - Б. 73-74. [↑](#footnote-ref-31)
32. Инвестиция в человеческий капитал. www.dic.academic.ru (accessed 17.01.2019) [↑](#footnote-ref-32)
33. Человеческий капитал: как убедить правительства инвестировать в людей. 12.07.2018. https://kun.uz/ru/10990834 [↑](#footnote-ref-33)
34. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – T.: Ўзбекистон, 2018. – Б. 481. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // “Халқ сўзи” газетаси. 2018 йил 29 декабр. №271-272 (7229-7230) [↑](#footnote-ref-35)
36. Козина Е.С. Развитие инновационного потенциала в рамках молодежной политики. Сборник статей. - M.: Директ –Медиа, 2013. – С. 29. [↑](#footnote-ref-36)
37. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – T.: Ўзбекистон, 2017. – Б. 23. [↑](#footnote-ref-37)
38. “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. 2016 йил 14 сентябрь // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – Lex.Uz. http://lex.uz/ [↑](#footnote-ref-38)
39. Ўзбекистон ёшлар иттифоқи. http://yoshlarittifoqi.uz/uz/ menu/maqsad-va-vazifalar [↑](#footnote-ref-39)
40. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшлар- келажагимиз” Давлат дастури тўғрисида” ги Фармони. 2018 йил 27 июнь // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – Lex.Uz. http://lex.uz/ [↑](#footnote-ref-40)
41. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // “Халқ сўзи” газетаси. 2018 йил 29 декабрь. №271-272 (7229-7230) [↑](#footnote-ref-41)
42. Мурожаатнома: мамлакат ривожидаги истиқболли вазифалар. 29.12.2018. http://uza.uz/oz/politics/ murozhaatnoma-mamlakat-rivozhidagi-isti-bolli-vazifalar-29-12-2018 [↑](#footnote-ref-42)
43. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ёшларига байрам табриги // Халқ сўзи, 2019 йил 1 июль №133(73-63) [↑](#footnote-ref-43)