**Мубориза бо терроризм амали дастаҷамъона аст**

***Худшиносии миллӣ, эҳсоси ватандӯстӣ, парастиши хислатҳои наҷиби инсонӣ, дӯстӣ ва рафоқат, парҳез кардан аз макру фиреб ва дурӣ ҷустан аз хиёнат ба давлату Ватан аз рисолатҳои барҷастаи насли муосир ба шумор меравад.***

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тољикистон, муҳтарам Эмомалї Раҳмон борҳо аз минбари баланди созмонҳои байналмилалї љомеаи љаҳон ва кишварҳои дунёро аз хатари терроризм ва ифротгарої огоҳ намуда, таъкид карданд: «*Терроризм имрўз беш аз пеш хусусияти фаромиллї ва глобалї касб мекунад. Он дар минтақаҳои том ва умуман љаҳон доман паҳн карда, хатари бузурги иљтимої дорад ва барои амнияти давлатҳои алоҳида ва минтақаҳо воқеан таҳдид эљод менамояд. Тољикистон, ки љанги таҳмилии шаҳрвандиро аз сар гузаронидааст ва бо зуҳуроти зишти ин падидаи ғайриинсонї аз наздик ошно мебошад, љонибдори усулї ва пойдору устувории муборизаи қотеъ ва ҳамоҳангшудаи љомеаи љањонї бар зидди он аст*».

Терроризм шаклњои мухталифи љиноятњои фаромиллї, аз чумла, гардиши ѓариќонунии маводи мухаддир ва ќочоќи аслиња, хариду фурўши одамон, зархаридї ва муњољирати ѓайриќонунї касб кардааст. Чунонки Президенти мамлакат дар маърўзањои худ борњо таъкид намудаанд, «*ќочоќи маводи мухаддир аз манъбањои асосии бо маблаѓ таъмин намудани амалиёти террористї шудааст*».

Гуфтањои боло аз он шањодат медињад, ки муборизаи қотеъ алайњи падидањои дањшатовар ва ташвишангез иқдомоти дастљамъонаи ањли ҷомеаро тақозо менамояд ва ба дарёфти роњу усули решакан кардани њамагуна зуњуроту терроризм ва ифротгарої, ки аз амалњои зиддиинсонист, даъват менамояд. Мутаассифона, дар замони мо гаравидани зумрае аз љавонон ба њар гуна гурӯњњои террористиву ифротгаро ба назар мерасад, ки ањли љомеаро ба тањлука андохтааст.

Мусаллам аст, ки дар раванди таълиму тарбияти насли наврас, љавонону толибилмон масъалаи мазкур бо тамоми љиддият ва масъулият ба маърази муњокима гузошта мешавад. Дар ин бобат тарғибу ташвиқи ғояњои олии ватандӯстї, мењанпарварї, аз мусуботи комил дар самти омӯзиши илму њунар, касбу кор ањамияти муњим пайдо менамояд.

Дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, ибтидої ва олии касбии мамлакат пайваста ва мунтазам ба роњ мондани дарсњои тарбиявї парвариш дар самти вусъати ташаккули шуури сиёсї ва маърифатї – маънавии хонандагон ва донишљӯён муњим ва зарур шуморида мешавад. Неруи дарк кардани њисси муњаббат ба халқу Ватани мањбуб, дифои њар як ваљаб хоки муқаддаси Ватан, тањкими сулњу субот ва ягонагиву вањдати миллї аз омилњоеанд, ки насли наврас ва нављавонони кишварро ба љониби ахлоқи њамида ва бунёдкориву созандагї рањнамун месозад.

Ҳамчунин, ташкили дарсњои беруназсинфї дар заминаи хониш ва тањлили порчањои насру назм аз эљодиёти шоирони классики форсу тољик бағоят муассир хоњад буд. Махсусан, қироати достонњо аз «Шоњнома»-и Фирдавсї, тањаммули андешањои њакимонаву хирадмандонаи шоири шањири ватандӯст ва ватанпарвар аз омилњои манфиатбахши ташаккули нафрат ба хислатњои дањшатнок ва низоъталаб буда, тарбияи насли наврасро дар рӯњияи одаму одампарастї, дӯстиву рафоқат таъмин месозад. Ҳакими бузург мефармояд:

***Ҳама меҳр ҷўеду афсун кунед,***

***Зи тан олати ҷанг берун кунед.***

Тарғиби ғояҳои миллї дар роҳи солим гардонидани афкори иљтимої ва башардўстии насли наврас, парваридани хислатҳои баргузидаи арзишњои инсонї, шараф ва шарафмандї хидмати беқиёс ва беғараз дорад.

Пас, насли наврас ва љавононро дар кадом рўҳия ва ормонҳо тарбият намоем, то баъди ба камол расидан ҳамеша ба роњи рост қадам гузоранд. Бешубҳа, суоли зерин дар заминаи вазифаҳое, ки дар назди мактабу маориф ва љомеа меистанд, љавоби мушаххасро тақозо мекунад. Яке аз корҳои ҳаррўзаву уҳдадории мушаххас ташкили тарбияти шоистаи фарзандон дар муҳити хонавода маҳсуб меёбад.

Ба андешаи мо, ба насли наврас аз давраи мактабхонї талқини ору номус, эҳтироми давлату миллат, гиромї доштани адабиёт ва забони модарї муҳим арзёбї мегардад. Инро вазифаи азалї ва масъулияти омўзгорону ҳайати педагогии муассисаҳои таълимї меҳисобем, чун дар мавриди гиромидошти ҳаққи Ватану миллат ба ормонҳо ва нияти нек табдил ёбанд. Дар ин бобат, махсусан падару модарон сари андешаи солим қарор бигиранд. Фаромўш накунем, ки падидаҳои нахусти тарбият, муҳаббат ба Ватани азиз, ба адабиёт ва забони модарї аз хонавода оғоз мегардад.

Масъалаи дигари муҳим, љалб кардани насли наврас ба корхои манфиатнок, тарбияи меҳнатї, варзиш ва амсоли он ба шумор меравад.

Беҳтарин ва босамартарин кор дар ин самт ба китобхонї ҳавасманд кардани љавонону наврасон аст. Дониш аз хониш гуфтаанд. Ва ҳар касе, рў ба китоб меоварад, бешубҳа, соҳибилм ва соҳибхирад мешавад. Вусъати донишу малака, ташаккули ахлоқиву маънавӣ намегузорад, ки нављавонон ва наврасон ба корҳои ношоиста машғул шаванд. Одами китобхон ва соҳибилмро ягон амали ношоиста ва ё неруву ҳаракати ғайриқонунї наметавонад аз роҳ бизанад. Баръакс, бесаводї, ниёздоштан ба «меҳрубониҳои» моддї ва сарвати ройгон љавононро гумроҳ мекунад.

Солҳои охир баъди хатми мактаб аксари ҷавонон бе омодагї дар самти забондонї, таљрибаи рўзгор, шуғли муайян ва касбу кор ба кишварҳои дигар, аз љумла, ба Русия сафар мекунанд. Надонистани забони русї ва фарҳанги миллии кишвари номбурда боиси сарзадани мушкилот, бадбахтї ва бесару сомонии ҳамватанон мегардад. Ҷаҳоне, ки зиндагї дорем, аз ҳамагуна унсурҳои даҳшат ва ваҳшат, разолату размљўйї, таҳдид ва куштор озод бояд бошад. Онро ба љаҳони озодиву ободї, хуррамию нишот табдил дод. Баҳри татбиқи ин рисолат ва иқдомоти пуршараф фарзанди фарзонаи миллат ва вориси сазовори Ватан бояд буд. Аз љавонони шоистаи кишвар, ки сарвари мамлакат, волидону љомеа аз онҳо умедҳои калон доранд, дар майдони набарди меҳнату субот қаҳрамонї ва ҳунарнамої тақозо мегардад.

Халқи тољик соҳиби мероси бузурги ахлоқї ва маънавї буда, аз насл ба насл тољи заррини фарҳанги башардўстонаро ба ёдгор мебарад. Ин чунин маъно дорад, ки дар шууру тафаккури ҳар як фарди љавони баору номуси миллат андешањои солим, ҳисси баланди ватандўстї ва ободкорї мустањкам бояд љой гирад. Аз ин рў, мардонагї дар роњи озодї ва ободии Ватан бењтарин таљассуми љавонмардї ва ѓолибият буда, кишвари моро ба қатори мамлакатҳои намунавї, сулҳљў ва раийятпарвар хоҳад гузошт.

 *Ғ.Бобизода*, президенти Академияи таҳсилотиТоҷикистон