БӨТЕНДӨНЬЯ ТАТАР КОНГРЕССЫНЫҢ VI СЪЕЗДЫ

ПЛЕНАР УТЫРЫШЫНЫҢ ДӘВАМЫ

*(Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт*

*опера һәм балет театры)*

03.08.2017 Казан шәһәре

Пленар утырышның дәвамын Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйруллович Мөхәммәтшин алып бара.

Рәислек итүче: Хөрмәтле делегатлар, бүгенге съездда катнашучылар, эшебезне дәвам итәбез. Һәм килешкәнчә, сүзне Россия Федерациясе Дәүләт Думасының милләтләр эшләре комитеты рәисе, федераль татар милли-мәдәни мохтарияте Советы рәисе Гыльметдинов Илдар Ирек улына бирелә.

Илдар Гыльметдинов: Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, Минтимер Шәрипович, Фәрит Хәйруллович! Беренче булып, әлбәттә, барыгызны да Дәүләт Думасының милләтләр эше буенча комитет исеменнән конгрессның эшен башлап җибәрү белән тәбрик итәм. Бөтендөнья конгрессы илдәге җәмәгать оешмалары арасында иң абруйлы, тәҗрибәле оешмаларның берсе.

Мин федераль автономия турында да бер-ике сүз әйтеп үтәсем килә. 1998 нче елда милли-мәдәни автономияләр турындагы федераль законга таянып, 4 автономия тарафыннан гамәлгә куелган булса, аның беренче рәисе Таһиров Индус Резакович, бүгенге көндә 36 региональ һәм ике җирле милли-мәдәни оешманы берләштерә.

Мин үзем дә Минтимер Шәриповичның ризалыгы белән, хәер-фатыйхасы белән 2007нче елдан өченче тапкыр шушы оешманың делегатларны тарафыннан рәис итеп сайланам. Һәм әйтәсе килә, бөтен оешмалар белән уртак тел табып эшлибез. Шушы югары трибунадан шундый бердәм эш өчен региональ милли-мәдәни автономияләр җитәкчеләренә рәхмәт әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт, егетләр-кызлар! Югарыда әйтелгә оешмалар барысы да Бөтендөнья татар конгрессы составына керәләр. Җитәкчеләрнең күбесе конгрессның Исполком советы әгъзалары. Шуңа күрә татар оешмларын каршы куярга маташкан кайбер иптәшләргә тынычланырга, күбрәк көчне, энергияне конкрет эшләргә юнәлдерергә тәкъдим итәм. Бөтен татар оешмаларына эш җитәрлек. Бергә фикерләшеп, киңәшеп, бер-береңне хөрмәт итеп эшләргә генә кирәк.

Шулай да бер фикерне әйтәсем килә. Региональ яки көчле җирле милли автономияләр булган регионнарда өстәмә рәвештә конгрессның филиалын ачу кирәк микән дигән фикер уйлашырга кирәк безгә. Федераль закон биргән хокуклардан тулысынча кулланган очракта, автономияләрнең статуслары һәм мөмкинлекләре зур. 2012 нче елда автономияләрнең җитәкчеләре тәкъдиме нигезендә, Президентның кушуы буенча Татарстан Мәдәният министрлыгы регионнардагы милли оешмаларга, беренче чиратта милли-мәдәни автономияләргә татарлар арасында төрле чаралар оештыру өчен грантлар бирә. Башта 20 оешма катнашса, быел инде аның саны 50 гә җитте. Грантларның суммасы 5 миллион сум. Якын арада Президент тагын 10 миллионга кадәр фондны арттырырга дигән үзенең рөхсәтен бирде. Рөстәм Нургалиевич, бик зур рәхмәт! Регионнарга бу бик зур ярдәм. Алар бик зур рәхмәтле.

Тагын бер мәсьәләне күтәрәсем килә. Бу регионнарда Татарстан ярдәме белән ачылган сәүдә йортлары турында. Берничә ел инде сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына мөрәҗәгать итеп киләм. Эшләү формаларын үзгәртик. Бу сәүдә йортларын гамәлгә куючылар бер яктан милли оешмалар, икенче яктан эшмәкәрләр булсын. Бергә эшләгән табышның бер өлеше милли хәрәкәткә барсын.

Министрлыктан килгән җавапны укысаң, эшнең торышы болай. 15-16нчы елда 27 сәүдә йортының бары тик 11 генә эшли. Аның да 4-5се генә региональ милли хәрәкәт белән элемтәдә. Шул ук Саратов, Архангельск. Бу юнәлешне, минемчә, үзгәртергә кирәк. Болай дөрес түгел.

Татар эшмәкәрләренә килгәндә, безнең узган гасыр эшмәкәрләре балалары укымышлы булсын дип, күп телләр белсеннәр дип, мәдрәсәләр ачканнар, мәктәпләргә ярдәм итеп барганнар. Ә бүген безнең кайбер очракта бай милләттәшләребез, күбрәк бәлки байлык белән мактанырга ярата торгандыр, хәтта шундый әйтем дә бар “урыс баеса - чиркәү сала, татар баеса - хатын алыштыра” диләр. Мин моны дөрес дип санамыйм, ләкин менә шундый әйтем телдә бар.

Урыннарда мәктәпләрдә телне өйрәнү үзәкләренә ярдәм булса, көчле укытучылар математикадан, рус теле һәм, әлбәттә, татар теленнән сезнең ярдәм белән килсәләр, мәктәпләрдә татар класслары булачак. Менә шундый формада Саратов, Самара, Дмитровград шәһәрләре эшли. Андагы эшмәкәрләр ул мәктәпләргә ярдәм итәләр. Шуңа күрә ата-аналар үзләренең балаларын шәһәрнең башка очыннан шушы мәктәпкә алып киләләр. Конкурслар зур, чөнки ата-ана үзенең баласына яхшы белем бирергә тели. Без шуннан файдаланырга тиеш дигән фикерне әйтәсем килә.

Берничә телне үзләштерү мөмкинлеге бала белән 5 яшькә кадәр шөгыльләнгәндә зур нәтиҗә бирә. Менә шундый программалар буенча безнең яһүд дусларыбыз эшлиләр. Нәни балалар белән шөгыльләнәләр, шуңа күрә аларның балалары бик күп телне беләләр. Шулай ук нишләп безгә кайбер җирләрдә хосусый балалар бакчалары булдырмаска? Бу яктан дәүләт хосусый мәктәпләргә хезмәт хакын да түли, китаплар-әсбаплар алырга да ярдәм итә. Бу турыда уйларга кирәк.

Тагын бер мисал. Яһүд мәктәпләренә, балалар бакчаларына чират шунда балаларын китерер өчен. Башка халыклар да шунда алып киләләр, чөнки көчле мәктәп, көчле укытучылар һәм шулай ук матур итеп телне дә өйрәнәләр. Федераль милли-мәдәни автономия мәктәп балалары өчен уникаль проектлар оештырды һәм төрле методик әсбаплар чыгарды. Алар арасында “Әбием әкиятләре”, “Гасырлардан-гасырларга” дигән танылган шәхесләребезнең портретлары һәм татар тормышыннан репродукцияләр, “Куян күчтәнәче”, “Балага күчтәнәч” дигән аудиокомплектлар.

Конгресс барганда “Идел” яшьләр үзәгендә 140 татар баласы 14 регионнан телләр сменасына җыелды. Без инде моны 2000 нче елдан бирле уздырып киләбез. Иң башта лагерьгә урыннарны тутыра алмый идек. Бүген конкурс лагерьгә. Икенче сменаны оештырдык. Һәм шулай регионнарда да моны уздырырга кирәк. Менә хәзер Төмән һәм Новосибирск шәһәрләрендә шушындый тел сменалары үткәрәләр. Берсендә 50 бала, икенчесендә 120 балага кадәр.

Без регионнарга ярдәм итәргә һәрвакыт бу юнәлештә әзер дип әйтәсем килә. Рөстәм Нургалиевич, без инде күптән республикада “Артек”, “Орленок”, ә хәзер Сочидагы “Сириус” кебек ел дәверендә эшли торган үзәк йә лагерь кирәк дип саныйбыз. Шул очракта читтән дә күбрәк балаларны тел сменаларына чакыру мөмкинлеге булыр иде. һәм шулай ук ата-аналар түли торган акчаны шушындый тел сменаларына, республика программасына кертеп, аларны капласак бер өлешен, тагын да бик теләп килерләр иде безнең шушы телләр сменаларына.

Телне саклыйсыбыз килә икән, әлбәттә, зарланып кына, гаеплене эзләп кенә утырудан файда юк. Конкрет чаралар, программалар булдырырга, укыту программаларын карап, балада телгә хөрмәт һәм өйрәнергә теләк тудырырга кирәк. Балаларда туган телне белергә тиеш дип үгетләү белән генә булмый. Телне өйрәнер өчен теләк тудырырга кирәк. Берничә телне белгән өчен бәлки хезмәт хакына да өстәмәләр бирергә кирәк. Башка ташламалар бирергә кирәктер, кызыксындыру чаралары. Бәлки әниләргә балаларын шулай өйрәткән өчен өстәмә түләргә кирәктер. Бу мәсьәләләрне, минемчә, карарга кирәк.

Мин укучы баланың бердәм дәүләт имтиханын туган телендә бирергә хокукы булырга тиеш дип саныйм. Моның буенча федераль закон булырга тиеш. Ул законның якынча проекты бездә бар. Ләкин, әлбәттә, ул закон кабул иткән очракта 30дан артык безнең мәгариф системасында өйрәнелә торган телләргә кагылачак. Әзерме безнең регионнар бу федераль закон кабул иткән очракта укучыдан имтиханны алырга? Бәлки безгә регионнарга әзерлекләренә карап, аларга үзләренә мөстәкыйль рәвештә моны хәл итәргә кирәктер дигән фикерләр бар. Моны безгә әле уйлап бетерергә кирәк.

Хәзер федераль закон нигезендә мәктәп үзе укыту программасын һәм нинди телдә укытуны үзе хәл итә. Бу безгә бер яктан уңайлы да, ә икенче яктан аның кимчелеге дә бар. Чөнки күбрәк очракларда, ата-аналар читтә бигрәк тә “юк, безгә татар теле кирәкми, менә без укытабыз, татар теле булмаган программалар” дип кабул иттерәләр һәм бернишләп тә булмый, чөнки закон алар ягында. Менә безгә ата-аналар белән күбрәк мәктәпне гамәлгә куючы төрле оешмалар белән эшләп, шушы мәсьәләне хәл итеп бетерергә кирәк. Һәм без бу мәсьәләдә бергәләп эшләргә тиеш барыбыз да.

Дәүләт Думасындагы комитетның эшенә килгәндә берничә генә фикер. Без көзгә безнең комитетның инициативасы белән туган телләрне саклау һәм өйрәнүгә багышланган зур парламент тыңлаулары үткәрәбез. Барыгызны да мөмкин булган кадәр шушы тыңлауларга чакырам. Кызганычка каршы, безнең бүгенге тәкъдимнәрне Россиянең Мәгариф министрлыгы ишетеп җиткерми һәм без әйткән тәкъдимнәргә аларның карашы, кызганычка каршы, без теләгәнчә әле түгел.

Шулай ук комитетның эш планында яңа гына расланган милли сәясәт турындагы дәүләт программасын карау. Программаларда федераль милли-мәдәни автономияләргә грант алырга мөмкинчелек тудыра торган юнәлеш булдырырга һәм әлбәттә инде ул булса, шулай ук регионнарда да шушындый программалар булыр дигән фикердә торабыз.

Тагын бер мәсьәләгә генә ачыклык кертеәсем килә. Сүз Әстерханда милләтләр буенча Президент советы утырышында күтәрелгән Россия милләте, российская нация турындагы закон проекты турында. Бүгенге көндә эшче төркем, аның утырышы Казанда да булды, һәм бу Казандагы утырышта бик зур йогынты ясады шушы эшче группага. Россия эшче группа Россия Президентына күпмилләтле Россия халкына телен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятен саклап, бердәмлекне ныгытуга юнәлдерелгән тәкъдимнәрен бирде. Ул тәкъдимнәрдә федераль үзәк һәм регионнар белән милли-мәсьәләдә вәкаләтләрне билгеләү, телне саклау, яшьләр белән эшләү һ.б. каралган. Бүгенге көндә бернинди дә федераль закон проекты юк. Һәм ил җитәкчесе без биргән тәкъдимнәрне карап, үзе хөкүмәткә үзенең фикерен әйтәчәк. Закон әзерләргәме, аның указын гына әзерләргәме яки бернәрсә дә булмасмы, шуңа күрә бүгенге көндә ул тәкъдимнәр аның карамагында.

Хөрмәтле милләттәшләр! Мин тагын бер тапкыр Минтимер Шәриповичнең әйткән фикерен хуплап, аңа бик зур рәхмәт әйтеп, күп нәрсәләр безнең үзебездән тора. Бигрәк тә тел мәсьәләсе. Бергәләп аңлашып, киңәшеп эшләгән очракта, телгә бәйләнгән мәсьәләләрне гаилә аркылы үзебез бергәләп хәл итә алабыз. Бик зур рәхмәт! Саулык-сәламәтлек, уңышлар баргызга да!

**Рәислек итүче:** Рәхмәт! Хәзер сүз Казан федераль университеты каршындагы Ш. Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясе директоры, Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты әгъзасы, Татарстанның халык укытучысы Хәмидуллина Камәрия Зиннур кызына бирелә. Рәхим итегез!

Камәрия Хәмидуллина: Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать, хөрмәтле Президентыбыз, хөрмәтле Президиум, газиз милләттәшләрем! Каршыгызда экранда Йосыф Акчураның 1908 нче елда язган сүзләре. 110 ел элек язган сүзләр бүген дә актуаль. Әле соңгы көннәрдә генә Россия регионнары лидерларны җыеп ил башының тел хакында зур сөйләшү уздыруы да, конгрессыбызның корылтаена үзәк мәсьәлә буларак ана теле мәсьәләсе куелды. Халкыбыз тарафыннан массакүләм мәгълүмат чараларында тел мәсьәләсенең кискен рәвештә күтәрелүе бөтенесе безгә әлеге тема буенча нәтиҗәле сөйләшүләр кирәклегенә дәлил, ишарә.

Шунысын да ассызыклыйк. Татарстан җире һәм аның башкаласы Казан татар телен саклый торган бердәнбер урын. Бөек әсәрләр иҗат ителгән тел, дәүләтләрен гөрләтеп яшәткән тел, милләтебезнең рухын нык һәм сәламәт яшәткән татар телен югары дәрәҗәдә кайгыртырга тиешле урын җир шарында бүтән юк.

Алдагы 5 минутта сүзем милли мәктәп язмышы турында булыр. Мөхтәрәм җәмәгать, нишләптер җәмгыятьтә милли мәгарифтән курку яши. Уттан курыккан кебек курку. Ни өчендер без шактый еллар башлангычта гына булса да ана телен укытырга кирәк дигән уйдырма белән буталдык. Соңгы елларда тел саклауны гаилә җилкәсенә салмакчы булып азапланабыз. Ата-ана баласы белән татарча сөйләшсә генә телне саклый алабыз, имеш. Ә әти-әни үзе телне белми. Гына/-генә кисәкчәләрен кушып сөйләшү үзе генә дә телне чикли, аны кысалар эченә кертә.

Гасырлар дәвамында милләтебезнең бишеге булган, аны саклап килгән, тарихыбызның үткәнен, бүгенгесен киләчәккә тапшырырга килгән телебезне мондый чикләүләр белән камау һич кенә дә дөрес түгел. Телне -гына/-генә белән чикләү аны кухня теле итеп кенә калдырулар. Ахыр чиктә тәмам юкка чыгаруга илтә. Телнең бөтенлеген саклау кирәк. Тел – ул дөньяны күзаллау. Һәрбер телнең бөтенлеге, тулылыгы, үз җитешлеге бар. Башлангычта гына укытырга ярарлык, ана баласына бер генә бишек җыры җырларлык, яки бакыйлыкка күчкән әби-бабаларыбызны ят итәр өчен генә “тел, тел” дибезме? Мәдәниятеңне сакларлык егәре калмаган, социаль тышчасын югалткан телгә омтылабызмы? Үзебез утырган агачның тамырына чабабыз.

Без күпме генә милли мәгариф турында сөйләшмик, телне саклау пробелмасын күтәрмик, бер төп сорауга җавап бирмәсәк, без һаман бер тырмага китереп басачакбыз.

Милли мәгариф – ул фәннәрне ана телендә укыту. Бу фикерне нык һәм тәвәккәл итеп әйтмәмәк, күпме генә матур сүзләр сөйләшмик, 110 ел элек Йосыф Акчура әйткән сүзгә барып чыгачакбыз. Милләтне саклау – ул телне саклау, ә тел саклау – шул телдә язылган дәреслек буенча укытудан башлана. Физика, математика, химия, биология, тарих дәреслекләре - фикерләү сәләтен, фикерләү рәвешен үстерә торган, дөньяны күзаллау формалаштыра торган фәннәр. Телне саклау – ул һич кенә дә атнага ике сәгать татар телен укыту түгел, йә булмаса җыр җырлап мохит тудыру түгел, ә балалар бакчасыннан алып, мәктәп, урта мәктәп, югары уку йортларында шул телдә белем бирү, белем бирүнең системасын булдыру, телне фәндә куллану.

Германиянең мәгариф системасын төзегән атаклы педагог Адольф Дистервег: “Милли булмаган мәгариф юк ул, шуңа күрә укыту туган телдә генә, ә укытучылар – шул халыкның рухи вәкилләре булырга тиеш”, - дип язган. Кызганыч, ЕГЭ рус телендә генә булу сәбәпле, фәннәрне татар мәктәпләре русча укытуга күчеп беттеләр. Димәк, ана телебезгә тәрҗемә ителгән федераль дәреслекләргә заказ бирүнең кирәге калмады. Мәктәпләрдән заказ булмагач, татарча дәреслек чыгару туктады. Ана телендә укытучы кадрларга ихтыяҗ бетте, ә монысы эшебезне тагын да җиңеләйтте. Педагогик институтларның кирәге калмады. Милли кадрлар әзерләү практикасы юкка чыкты. Тел югалуы кыю адымнар белән алга бара.

Чаң сугабыз. Бер барыбыз да бүген уйланырга тиешбез. Бу хәл үз чиратында безнең ана телендә чыга торган массакүләм мәгълүмат чараларына да ихтыяҗны юкка чыгара. Мәктәп яшендә кулына татарча дәреслек тотып карамыйча формалашкан кешедә, аңлашыла инде, татар романнарын, повестьләрен укуга да ихтыяҗ бетә. Милли мәктәп милләтнең мәдәни, рухи мирасының бишеге. Алай гына да түгел, ул аның гаранты. Аңа мөнәсәбәт тә шундый булырга тиеш.

2008 нче елда Россия мәгариф министры Россия Конституциясенең 19, 26, 43, 68нче матдәләренә каршы килә торган боерык чыгарып, милли телләрне тупикка китереп терәде. 11 ел буе баланы татарча укытабыз-укытабыз да, имтихан русча. Үз илендә, үз җирендә ана телендә укып, тулы бер милләт баласының башка телдә имтихан биреп ятуы, дөнья мәгарифе практикасында моның аналогын табу бик кыен. Бу хәлнең асылында зур каршылык ята. Әдәм баласының сайлау хокукын юкка чыгару каршылыгы. Имтихан бирү телен сайлау – ул киләчәккә кыйблаңны билгеләү, үзеңнең рухи иминлегеңне тәэмин итү дигән сүз. Кешене бу хокуктан мәхрүм итәргә беркемнең дә хакы юк.

Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич! Киң җәмәгатьчелек, ата-аналар, мөгаллимнәр исеменнән Сезгә мөрәҗәгать итәм. Без Сездән сорыйбыз, Россия Конституциясенең гаранты булган Владимир Владимирович Путин белән телләрне тупикка китереп кыскан 362 нче боерыкны гамәлдән чыгару турындагы аңлашу табарга кирәк. Моның өчен без мәгариф урынындагы федерация законына гражданнарның Конституциядә каралган хокукын гарантияләүче, туган телдә урта белем алу хокукын, йомгаклау аттестациясендә исәпкә алып, үзгәреш кертү инициативасы белән чыгарга тәкъдим итәбез.

Шушы бер адым үзе генә дә милли мәгарифкә сулыш алырга мөмкинлек бирәчәк. Бу адым Рәсәйнең бөтенлегенә дә, рус теленең саклануына да һич кенә дә янамый. Бу бит һич кенә дә Пушкин, Толстой телен инкяр итү түгел. Без укыту процессын тулы күләмдә федераль дәүләт стандартлары буенча алып барабыз тик ана телебездә.

Хөрмәтле Президентыбыз! Без Сезнең инану көчегезне югары бәялибез, без Сезнең сәяси ихтыярыгызга ышанабыз һәм бу проблеманы хәл итүдә Сезгә таянырга телибез. Үз чиратымда бу тәкъдимемне корылтайның резолюциясенә кертергә сорар идем. Һәм безгә мөхтәрәм җәмәгать, Россиянең Дәүләт Думасы депутатларыннан да мәгариф турындагы законга үзгәреш кертү буенча актив һәм инициатив эшчәнлек, нәтиҗәле эшчәнлек алып баруларын таләп итәргә кирәк.

Мөхтәрәм җәмәгать, милли мәгариф системасы, алда әйтеп узганча, тулы һәм өзлексез булырга тиеш. Моның үрнәге итеп үзебезнең уку йортында соңгы елларда Президентыбыз һәм хөкүмәтебез ярдәме белән башкарылган эшләрне атап узасым килә. 13 нче елда гимназиябез ишеге алдында балалар бакчасы төзелде. Монда балаларга ана телен чыннан да өйрәтеп чыгарабыз, бакчабызга керергә теләүчеләр бик күп. Тагын бер татар бакчасы ачарлык чират тезелеп тора. Балалар гимназиябезгә керәләр, һәм 1дән 11гә чаклы ана телендә белем алалар.

Гимназиянең укыту базасы ныгытылды. Заманга яраклы җиһаз белә тәэмин ителде. Халык сизде, база яхшы, коллектив стабиль, укытучылар тәҗрибәле, биналар төзек. Быел башлангычтан ике сыйныф чыгардык, 5 сыйныф беренче класска кабул итеп куйдык.

Әлеге фактлар халкыбызда милли-мәгарифкә ихтыяҗның көчле булуын раслый. Хәзер исә ишек алдыбызда тагын бер бина, “Остазлык” мәктәбе бинасы төзелә башларга тора. Ул Казан федераль университеты өчен милли мәктәпкә предметларны ана телендә укытырга кадрлар әзерләү лабораториясе булачак. гимназия укытучыларының эш тәҗрибәсе монда нигез итеп алыначак.

Әлбәттә, мин бүген болар өчен Рөстәм Нургалиевичка, Энгель Нәваповичка, шәһәребезнең мэры Илсур Рәисовичка коллективым һәм ата-аналар исеменнән рәхмәт әйтәм. 2014нче елда гына да бу эшләрне карарга бер безнең гимназиягә ике тапкыр Президентыбыз килде. Ел башында татар балалар бакчасын ачып җибәрергә һәм елның азагында гимназиягә “Милли-мәгариф үзәге” статусын бирергә. Зур рәхмәт сезгә!

Мөхтәрәм җәмәгать! Милли-мәгариф системасы яшәсен өчен ул өзлексез булырга тиеш. Милли университет кирәк. Милли университет ачу өчен матди мөмкинлекләр табылыр, рухи, сәяси ихтыярыбыз өлгереп җитәр дип ышанып калыйк. Милли мәктәп белән һәм Татарстан фәннәр академиясе арасында ак тап бар. Ул милли университет. Ә тарих ак тапларны кичерми.

Газиз милләттәшләрем! Чыгышымны без күтәрә торган проблеманың тирәнлеген, иң мөһиме милләт өчен ни дәрәҗәдә әһәмиятле булуын күрсәтә торган истәлек белән тәмамларга уйлыйм. Шактый еллар элек авар халкының бөек шагыйре Рәсүл Гамзатов истәлекләрендә күземә ташланып, хәзергә хәтле дулкынландыра торган истәлек. Рәсүл аганың танышы II Бөек Ватан сугышында улын хәбәрсез югалта. Ана улын җуйган хәсрәттән кара шәл ябына һәм аны салмый, айлар, еллар уза. Рәсүл Гамзатов чит илгә чыгуының берсендә бу ханымның улын таба. Аның белән сөйләшә. Сөенеп кайтып анага: “Улың исән, кара шәлеңне сал. Күрдем, сөйләште”, -ди.

Ана кара яулыгын салып ташлый. Берничә минуттан телне онытмаганмы ди. Җавап: “Оныткан. Тәрҗемәче белән сөйләштек”, - ди аксакал. Ана сүзсез кала. Сак кына ташлаган кара шәлен күтәреп, башына кире яба – бөтенләй салмаска. Игътибарыгыз өчен рәхмәт!

**Рәислек итүче:** Бик зур рәхмәт!Хәзер сүз Макс Планк җәмгыятенең астрофизика институты директоры; космик тикшеренүләр институтының баш фәнни хезмәткәре; Россия фәннәр академиясе академигы Сюняев Рәшит Али улына бирелә. Рәхим итегез!

Рәшит Сюняев: Хөрмәтле дуслар! Прошу прощения, что я не решился выступать перед вами на моем диалекте чокающих мишар Пензенской области с солидной примесью казахских и узбекских слов. К сожалению, я говорю по-татарски так, как я умею. Я никогда не учился татарскому языку. Последняя татарская школа в Ташкенте, где я родился, была закрыта еще до страшной войны, лет за 5-6 до того, как я появился на свет.

Мама моя до своей смерти 94 года, бабушки, дедушки, отец разговаривали со мной даже по телефону только по-татарски. После войны моего отца не отпустили домой. И он в течение почти 7 лет строил разные объекты, как инженер-строитель, и строил гидроэлектростанцию, я помню на Сырдарье. Тогда урановому комбинату под Ходжентом страшно нужна была энергия. Родилась моя младшая сестра и мама послала меня на год в казахский аул, куда судьба заслала ее родителей. Они жили в казахском ауле.

Когда пришла пора поступать в школу, я практически не помнил русского. Мама мне рассказывает, рассказывали тети и дяди, резал, болтал по-татарски, казахски. И даже до сих пор, когда я слышу казахские песни, то у меня сразу щемит сердце. В школе я, как и все дети в Ташкенте, учил узбексий и очень радовался этому, что могу легко изъясняться на базаре, да и на улице могу ответить любому старику, и в доме у своих друзей узбеков могу ответить на любой их вопрос.

В 17 лет я уехал из дому учиться в Москву. 8 лет жил в студенческих и аспирантских общежитиях, пока мой учитель, трижды герой социалистического труда, академик Зельдович один из людей, которые строили ракетно-ядерный щит страны не взял меня на работу и не пробил мне прописку в Москве и 11-ти метровую комнату в коммуналке, где родился мой старший сын Шамиль, который закончил физтех, аспирантуру в Москве, а теперь он профессор Гарвардского университета. Это выдающийся профессор кафедры в знаменитом Гарвардском университете. У меня еще есть младший сын Али. Он тоже профессор с кафедры в немецком университете и т.д. Наши люди могут, если надо, то они работают прекрасно. Вы это знаете сами очень хорошо.

Естественно, что в институтском общежитии я знал всех татар. Но было их не много, порядка 1% полного числа студентов. Мы собирались, вместе ходили практически на все татарские концерты, мы знавали о них редко и обязательно на спектакли театра Камала, который приезжал в Москву почти каждый год. Это был громадный праздник. Вы спросите меня, зачем я об этом говорю здесь на съезде вам, людям, которые прекрасно знают татарский язык. Мне очень часто больно слышать, когда людей волею судьбы оказавшихся вдали от своих селений, от своих семей, отвыкших от ежедневного общения на родном языке, в запале полемике называют даже манкуртами.

Я лично знаю многие десятки, может и сотни татар, работающих в разных странах мира, в разных городах нашей великой страны, которые являются достойными представителями нашего народа и вполне авторитетные, уважаемые представители своих профессий. Что они могут сделать, если они в детстве были оторваны от родной татароговорящей среды. Они остаются татарами, они любят свою историю, они гордятся тем, что они татары. Ну что они могут сделать? Школ нет. У этих людей растут дети, которые тоже очень-очень редко слышат родной язык от матери, от отца. Они знают, что они татары, и они гордятся этим.

Повторюсь, татары очень мобильный народ. И все более заметная ее часть живет в окружении насилия других языков, русского, английского, немецкого. Хорошо еще, когда эти народы родственные, когда вокруг тебя говорят на казахском, на киргизском, узбекском, уйгурском. Тогда ты можешь понимать этих людей. Вот такая судьба.

Мы должны, я думаю, что это здорово, что конгресс этим занимается, найти способ объединить этих людей, напомнить им о родном языке, о наших песнях, обычаях, о нашей истории. Сделать все, чтобы эти люди помогали своей родной стране, помогали университету, помогали Казани. Вы видите, как быстро падает уровень высшего образования в России сейчас. А куча, много грамотных людей очень высокого класса, совершенно по разным специальностям работают в лучших университетах страны.

Мне приходится выступать в десятках американских университетов. Я выступаю почти в каждом из них. Раз в два года обязательно. И обязательно ко мне подходят несколько татар и говорят: «О, как приятно с вами познакомиться. Я на таком факультете и т.д. Я вот здесь профессор. Вы их не знаете. Если позвать их, если бы эти люди приезжали в Казанский университет, я вчера прочел свою лекцию в Казанском университете, провел там весь день. Если бы эти люди читали лекции здесь, рассказывали, как быстро в мире идет наука, это было бы очень хорошо для студентов. Они бы знали, в каких направлениях нужно работать, что нужно делать.

Быть татарином в иноязычной среде очень непросто. Я помню, как меня дразнили в младших классах школы. В моем классе было 42 человека, и они были люди 10 разных национальностей, и была попытка, естественно построить иерархию – эти люди хорошие, эти хуже, эти совсем плохие. Татары не были самыми плохими. Рядом были крымские татары, рядом были чеченцы, рядом были немцы. Им было хуже. Я это могу сказать. Но я помню, как после каждого красочного рассказа учительницы о татаро-монгольском иге, как разговаривали потом со мной. Помню слова своего отца, если люди будут видеть, что ты ничем и никому не уступаешь в классе, они будут уважать тебя вне зависимости от твоей национальности.

Я могу сказать сейчас, если вы спросите любого астрофизика, скажете ему Рашид, 70% астрофизиков мира сразу будут знать, о каком Рашиде идет речь. 30% я не называю, потому что есть люди в Пакистане, Индии, в Иране, в Саудовской Аравии и т.д., которые тоже занимаются астрономией. И у них полно своих Рашидов. А если вы скажете в Штатах или в Европе, в Японии, в Китае, то люди будут знать.

Скажу вам сразу, что ситуация в России заметно изменилась. И она изменилась потому, что сейчас Татарстан как республика, она звучит достаточно громко и люди знают о ней. Мои внучки, у меня 5 внучек, они ходят в детские сады и в младшие классы сейчас в Москве. Я могу вам сказать, они с удовольствием сообщают всем своим знакомым свои отнюдь не интернациональные, это типичные татарские и мусульманские имена. И в ответ на вопросы любые, они тут же подтверждают, что они татары.

Ситуация сильно изменилась. Мои дети учились в Москве, в университетах Москвы, и ситуация была лучше. Когда мой сын в 14 лет поехал в Германию и пошел в немецкую школу не зная ни одного слова по-немецки. Я пошел к директору гимназии и сказал: «Парень вытянет, возьмите его, пожалуйста, без понижения». Он приходил ко мне и говорил: «Папа, очень плохо. Можно я буду себя называть Алекс?». Он Али. Я ему сказал: «Почему? У тебя есть дед Али. Он был замечательный человек, которого все уважали». Он мне говорил: «Да, папа, но здесь Али – это турок».

Сейчас этот мальчишка – профессор и заведующий кафедрой в немецком университете. Очень уважаемый человек. Если вы скажете среди людей, которые занимаются интернационными технологиями, очень многие из них, как только вы скажете Али, они скажут: «Это тот самый Али Сюняев или нет?» Это вот путь от презираемого человека. Если ты хорошо работаешь, если ты конкурентоспособен все будет хорошо. Но надо иметь силу внутри.

Я никогда не работал и не жил в Казани. Очень жалею об этом. Но, как мне кажется, всегда с очень юного возраста я знал, что наша столица – это Казань. Казань очень изменилась за 55 лет. Я приехал сюда студентом второго курса в первый раз. Это был бедный рабочий город. Я вам могу сказать, что сейчас мне опять показали Казань. Помню, как я был поражен, когда первый раз после Казани побывал в Баку. Я сказал, какой богатый город у вас. Ответ был простой: «Мы добываем нефть». Сейчас мы все знаем, что из недр Татарстана выкачано нефти в несколько раз больше, чем из недр Азербайджана. Но Татарстану почти ничего тогда не доставалось.

Каждому ясно, что наблюдаемые изменения в Татарстане в значительной мере это результат договора, подписанного в те годы, когда распадалась великая страна, в которой мы все жили. И Россия предпринимала большие усилия, чтобы прекратить парад суверенитетов. И люди понимали, что Татарстан не рвется из России. Он остается. И был заключен договор. Договор придал нашему народу большие силы и как результат, мы видим рассвет Казани, заметную экономическую активность во всем Татарстане.

Сейчас многие из татар смотрят, не здесь в Казани, а по всей стране, за границей и они пытаются понять, в чем виноват наш народ, что подписанный с Татарстаном договор в России отказываются продлевать. Это большой вопрос. Казалось бы, что Татарстан выполняет все условия договора. Я думаю, это надо напомнить.

Школьником я знал, что наш народ имеет много столиц. Часть из них была сравнима с крупнейшими городами Европы. Это можно сейчас прочитать в семитомнике. Территория наших государств была огромной. Потом не вся она отнюдь не мирным путем оказалась в Российской империи.

В 50 километрах от деревень, где родились мои родители, это север Пензенской губернии, бывшая сейчас Мордовия, находится Наровчат, где, в течение 17 лет, по-моему, была северная столица хана Узбека. Там были люди, русские, которые раскапывали Наровчат, которые рассказывали, что там есть следы канализации и т.д. Т.е. это был большой город, расположенный по дороге, которая вела из Булгар в Киев.

В парадных залах Кремля я был много раз, несколько раз, скажу так. Вы можете увидеть барельефы на стенах с годами присоединений Казанского, Астраханского, Сибирского и Крымского ханств. Именно поэтому татары разбросаны по всей территории России. Удивительно, что они сохранились на этом крошечном куске земли, который называется сегодня Татарстан. Татары живут по всей России. Они живут на своей земле. Уходить им некуда. Я люблю стихотворение Тукая, где он пишет, что мы никуда не уйдем.

Меня удивляет Казань. Хорошо, что сейчас в городе можно услышать татарскую речь, но редко и это странно. Я был здесь 55 лет назад. Почти никто не говорил по-татарски. На улице невозможно было услышать татарскую речь. В Казани 542 тысячи татар согласно прошлой переписи. Почему они стесняются говорить на улицах на родном языке? Мне было приятно, что сейчас в связи со съездом на улицах гораздо чаще слышна татарская речь.

Почему сайт Казанского федерального университета предоставляет нам возможность узнавать новости университета на восьми языках: русском, английском, французском, арабском, турецком, персидском, японском и китайском. Замечательно! Ура! У вас есть люди, которые знают все эти языки. Но татарского нет. Нет татарского языка. Нет татарского сайта. Я не знаю, как себя ведут преподаватели Казанского университета, что делают студенты, которых, я уверен, там не 10, не 20 и не 30 % . Почему они терпят это? Это такое унижение для народа. Вы понимаете, университет – горделивость Казани. И вот на тебе такая почещина. Просто здесь в вашем городе, проверьте, пожалуйста.

Мне довелось побывать на конференциях, которые делают все возможное, чтобы сохранить французский в Канаде. Даже в Северном Уэльсе, мне давали там премию, мне давали там медаль Эддингтона, я поразился, полвека назад там никто не говорил на кельтском языке, по-кельтски. А сейчас все вывески, названия улиц переведены на бывший мертвый язык кельтов. И весь обслуживающий персонал двуязычен.

В мире происходят очень большие перемены. Но нам, чтобы люди учились и знали татарский язык, нужны учебники, разговорники, составленные в соответствии с современными методиками. Мои внучки ходят в дом Асадуллаева в Москве на занятия татарским языком. Но впечатления, что переводы известных всех советских мультфильмов на татарский язык, нравятся им не меньше. Ситуация меняется. Есть на свете интернет. И когда мне очень грустно, я включаю, смотрю какие-нибудь старые спектакли театра имени Камала по ТНВ. Очень важно, что Республика создало этот канал и что он работает. Может быть он не самый лучший, но он работает. И очень здорово, что даже вот эти мультфильмы, которые уже готовы, они сейчас переведены на татарский язык, и дети могут их слышать, где бы они ни были.

Мне повезло. Я был знаком с очень интересными людьми в моей жизни. Меня звали к себе домой, часами разговаривали со мной замечательные ученые-тюркологи. Я вспомнил сейчас эмира Наджипа – профессора МГУ, автора замечательных книг «О золотой Орде». Он писал о том, как парень влюбленный вращается вокруг девушки, также как Земля вращается вокруг Солнца. Это было до 150 лет, когда в Европе Николай Коперник объявил, что работает гелиоцентрическая система мира. В Сарае нашей столицы в это время люди, поэты писали об этом.

Хочу сказать, что меня еще удивило в книгах Наджипа то, что я понимаю легко вот этот язык, которому сейчас больше 700 лет. Я могу читать это спокойно. Я стесняюь говорить, но я многое понимаю. Однажды я потерялся на Кавказе, это было 40 лет назад, на лыжах шел и потерял дорогу. Мимо проезжал карачаевец, которого я спросил по-русски, он сказал: «Ты иди, наверное, выйдешь». Тогда я спросил его на своем татарском. Он остановился и провел меня до гостиницы.

Я был на встрече, на шелковом пути, меня пригласили в Синьцзянь на встречу Национальной Академии наук США и Китайской Академии наук. Мы вышли вечером в город с моими друзьями, мечеть была закрыта. Я попросил у охранника мечети, можно ли нам зайти. Он посмотрел и сказал: «Мечеть закрыта, но тебе, когда так говоришь откуда ты, для тебя открыта». Я спросил, могут ли со мной пройти мои друзья из штатов и из Германии. Он сказал: «С тобой можно».

Это удивительно, какие возможности открывает для нас наш язык. И могу вам сказать сейчас, что на этом языке говорит около 200 миллионов человек. Почти столько же, сколько на русском. Это очень важно. Пожалуйста, храните язык. И спасибо вам всем, что вы здесь собрались!

Рәислек итүче: Спасибо большое! Сүз премьер-министр урынбасары, мәгариф һәм фән министры Энгель Нәвап улы Фәттаховка бирелә. Рәхим итегез!

Энгель Фәттахов: Исәнмесез, хәерле көн барыгызга да! Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, Минтимер Шәрипович, Фәрит Хәйруллович! Хөрмәтле милләттәшләребез! Искәртеп әйтәсем килә, бүген мин биредә аерым бер мәсьәләгә мәктәпләребездә татар теленең укытылуы, аның норматив хокукый базасына тукталып кимтәсем килә.

Татар халкы яшәешендә туган телебез һәрвакыт хәлиткеч роль уйнады. Безнең халык еш кына тел язмышы - милләт язмышы ди, тел - милләт сакчысы, тел бетсә халык бетә дигән гыйбарәләр дә халкыбызның туган теленә карата булган хис-тойгыларын күрсәтә.

Туган телебез сагында бүген ике социаль институт тора. Берсе - гаилә, икенчесе - мәктәп. Татар гаиләсендә балаларның туган телсез үсүе трагедиягә тиң. Ана телебезне саклау, милли кыйммәтләрне яшь буынга тапшыру – һәр татар гаиләсе алдында торган олы бурыч. Мәктәп системасында туган телебез төрле чорда төрле чавыктыга килде. Күпләр әле аның факультатив рәвештә соңгы дәрестә укытылган вакытларында хәтерли торгандыр. Яңа тарихта телебез дәүләт теле статусын алды. Мәгариф системасында аерым фән буларак, барлык мәктәпләрдә укытыла башлады. Моның өчен тиешле кадрлар әзерләнде, укыту методик, дидактик материаллар эшләнде.

Россия Федерациясе мәгариф системасында телләр 4 статуста укытыла. Алар слайдта күрсәтелгән. Татар телен мәктәпләрдә беренче сыйныфтан 11 сыйныфка кадәр барлык укучылар тарафыннан өйрәнелә. Татар балалары аны туган тел буларак, ә рус телле балалар дәүләт теле статусында үзләштерә. Татарстан Республикасы дәүләт телләрен Татарстан Республикасында туган телне укытуның норматив хокукый базасы, Россия Федерациясең һәм Татарстан Республикасының Конституцияләре, федераль һәм республика законнары тәшкил итә.

Россия Федерациясе Конституциясенең 68 нче статьясы Россия Федерациясе җирлегендә дәүләт теле буларак рус телен билгели. Россия составындагы республикаларга үз дәүләт телләрен билгеләү хокукы бирелә. Россия Федерациясе халыклары телләре турындагы һәм Россия Федерациясенең мәгариф турындагы федераль законнар да Россия Федерациясе халыклары телләрен, республикаларның дәүләт телләрен укыту һәм өйрәтү мөмкинлекләрен раслыйлар.

Һәммәбезгә мәгълүм, Татарстанда татар һәм рус телләренең тигез хокуклы дәүләт телләре булуы Татарстан Республикасы Конституциясе белән билгеләнә. Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасы башка телләр турындагы закон нигезендә урта гомуми белем бирү һәм урта һөнәри белем оешмаларына татар телләре һәм рус телләре бертигез күләмдә укытыла. Мәгариф турындагы республика законының 8нче статьясы да шуны ук раслый.

2004 нче елдагы Россия Федерациясенең конституциясе карары Татарстан Республикасында дәүләт телләрен укыту Россия Федерациясе Конституциясенә каршы килмәвен раслады. Республика мәктәпләрендә уку-укыту, белем бирү программалары буенча алып барыла. Белем бирү программалары Россия Федерациясенең мәгариф һәм фән министрлыгы боерыгы белән расланган белем бирү федераль дәүләт стандарталры кысалары һәм федераль укыту методик берләшмә тарафыннан хупланган үрнәк программаларны искә алып әзерләнә.

Белем бирүнең үрнәк программаларында төрле телләрне, республиканың дәүләт телләре буларак та, туган телләр буларак та укыту мөмикнлеге карала. Нәтиҗәдә, бүген үрнәк программаларга таянып, татар телен, туган тел һәм дәүләт теле буларак, кануннарыбыз буенча укытып була. Шунысын да әйтеп үтү кирәк, мәгариф системасында кабул ителгән документлар республикадан читтә Россиянең төп төбәкләрендә эшләп килгән татар мәктәпләрендә дә укыту планнары кысаларында татар телен укыту мөмкинлеген бирә. Шулай итеп Республика мәктәпләрендә укыту барышы югарыда күрсәтелгән норматив база нигезендә алып барыла һәм 1 сентябрьдә ниндидер үзгәрешләр кертү планлаштырылмый.

Шуны да ассызыклап әйтәсем килә, Республика мәгариф системасында Татарстан Республикасы дәүләт теле һәм республикадагы туган телләр ру теле исәбенә түгел, ә норматив документлар һәм үрнәк прогаммалар биргән мөмкинлекләр кысаларында алып барыла. Гомумән, безнең карашка теге яки бу фәнне үзләштерүдә күләмнән бигрәк сыйфат әһәмиятле. Без төп игътибарны фәннәрне сыйфатлы укыту, заманча технологияләр куллану, алдынгы тәҗрибәне өйрәнүгә юнәлтәбез.

Рус теленә килгәндә, Россия Федерациясенең дәүләт теле, Россия халыкларының милләтара аралашу чарасы буларак, аның әһәмиятен без яхшы аңлыйбыз. Рус телен мәгариф системасында сыйфатлы укыту, аны үстерү һәм тарату өчен барлык кирәкле гамәлләр дә башкарыла. 16-20 нче елларга Татарстанда рус теле программасы тормышка ашырыла. Россиядә тиңдәше булмаган рус теле буенча халыкара олимпиада үткәрелә. Анда илнең төрле төбәкләреннән һәм чит илләрдән укучылар катнашалар. Куыту сыйфатының төп күрсәткече булган бердәм дәүләт имтиханнарында да рус теле күрсәткечләре югары. Быел, әйтик, уртача республика балы 73 тәшкил итә. Без Россия буенча Мәскәүдән генә калшабыз.

Татар телен укыту программалары, дәреслекләр әһәмиятле урын тота. Соңгы елда татар теле һәм әдәбияты эш программалары белем бирү стандартлары таләпләренә туры китерелеп яңартылды. Федераль укыту методик берләшмәдә каралып, үрнәк эш программаларының федераль реестрына кертелде.

Дәреслекләр буенча да соңгы елларда шактый күләмле эш башкарылды. 64 дәреслек федераль исемлектә урын алды. 49 буенча уңай бәяләмә бар. Алар да исемлеккә керергә әзер. Башка бер генә республиканың да бу күләмдә федераль исемлеккә дәреслекләре кергәне юк. Эшләгән эшләребез аз булмаса да, эшлисе эшләребез күбрәк.

Президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов боерыгы буенча татар телен укыту методикаларын камилләштерү эше бара. Белгечләр татар телен укытуны тамырдан күздән кичерергә кирәклеген әйттеләр. Аерым үзгәрешләр генә инде нәтиҗә бирми. Шуңа күрә Татарстан Республикасы фәннәр академиясе Казан федераль университеты галимнәре белән берлектә татар телен һәм әдәбиятын укыту концепциясе әзерләнде, май аенда кабул ителде. Аның нигезендә телебезнең заманча алдынгы тәҗрибәне кулланып укыту системасы ята.

Мәктәпләребездә без тел белгечләре әзерләмибез, дәресләрдә грамматика өстенлек итәргә тиеш түгел, ә төп игътибарны телне аралашу чарасы буларак өйрәнүгә юнәлтәсе. Шул исәптән туган телебез буенча яңа буын тел стандартлары, яңа форматта укыту программалары, яңа буын дәреслекләр әзерләү эше бара. Татар телен нәтиҗәле укытуда укытучыларның методик әзерлеге хәлиткеч роль уйный. Әйтик, узган елдан татар теле укытучыларының методик сертификация проекты тормышка ашырыла. Безнең максат – Республика күләмендә иң яхшы татар теле укытучыларыннан тел өйрәтүдә заманча технологияләр үзләштергән белгечләр әзерләү. Әлегә Казан һәм Яр Чаллы шәһәрләрен алдык. Йөз укытучы әзерләнде. Быелдан бу проектка тагын 200 укытучы кушыла.

Узган елдан татар теленнән яңа буын дәреслекләрен язу эшенә керештек. Моның өчен практик укытучылардан торган авторлар коллективы тупланды, дизайнерлар җәлеп ителде. Инглиз теле дәреслекләре үрнәгендә әзерләнгән “Сәлам” методик-укыту коомплекты баланы грамматикага түгел, ә сөйләмгә өйрәтә. Бер ел дәвамында ул Казан мәктәпләрендә сынау узды. 1 сентябрьдән республика мәктәпләрендә укытыла башлый.

Балаларда туган телебезгә мәхәббәт уяту максатыннан уздырыла торган татар теленнән халыкара олимпиада, “Илһам” яшь язучылар бәйгесенең дә елдан-ел абруе арта. Быел ул “Туган тел” айлыгы кысаларында 3500 кунак чакырып, тел фестивале итеп уздырылды. Россия төбәкләрендәге укытучыларга да без кирәкле методик ярдәмне күрсәтеп торырга тырышабыз. Төбәкләрдә татар мәгарифе көннәре уза. Ел да август аенда чит төбәкләрдән татар теле укытучылары семинарга Казанга җыела. Быел да 6 августтан бу семинар Яшел Үзән шәһәрендә үзенең эшчәнлеген башлап җибәрә.

Ел да телләр турындагы дәүләт программасы кысаларында 5 миллион сумга кадәр татар теле дәреслекләре, нәфис әдәбият төбәкләргә таратыла. Һәркемгә мәгълүм, “Ана теле” онлайн мәктәбе эшли. Балаларга тел өйрәтүдә җәйге тел аланнары да әһәмиятле урын алып тора. Быел да 10 аланда төрле төбәкләрдән, чит илләрдән килгән 2400 бала ял итте, тел өйрәнде. Безнең Илдар Ирекович күтәргән ел дәвамында эшли торган лагерыбыз да барлыкка килде. Ул “Дуслык” лагеры. Без анда ел әйләнәсендә балаларыбызга тел өйрәтәбез һәм аларны олимпиадага әзерлибез.

Милли мәгариф эшчәнлегебез турында тәсфилләбрәк без август киңәмәсе кысаларында сөйләшергә уйлыйбыз.

Хөрмәтле милләттәшәр! Әлбәттә, мәгариф системасы тел өйрәтүдә әһәмиятле роль уйный. Шул вакытта гаиләнең, җәмәгатьчелекнең иҗтимагый оешмаларында телебезне үстерүдә киләчәк буынга тапшыруында җаваплыгы бик зур. Глобальләшү чорында бары бергә генә милли барлыгыбызны, туган телебезне саклау мөмкин дип уйлыйм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт!

**Рәислек итүче:** Рәхмәт бик зур! Ә хәзер чыгыш ясау өчен сүз Россия фәннәр академиясе академигы, Россия фәннәр академиясенең П.П.Ширшов исемендәге Океанология институты фәнни җитәкчесе Нигъмәтуллин Роберт Искәндәр улына бирелә. Рәхим итегез!

**Роберт Нигъмәтуллин:** Мөхтәрәм җәмәгать, кадерле татарлар! Дорогие гости! Хөрмәтле Татарстанның беренче Президенты Минтимер агай, хөрмәтле Татарстан Республикасының бүгенге Президенты Рөстәм Нургалиевич! Сезгә, Рөстәм Нургалиевич, рәхмәт бик зур конгресска кунак булып чакырганыгыз өчен. Бу җыелыш мнем өчен мөһим вакыйга.

Мөхтәрәм җәмәгать, соңгы 10 елларда, минемчә, Россиядә рус халкы арасында татар халкының авторитеты, абруе күтәрелде. Бу барыннан элек халык алдында җитәкчеләрнең авторитетыннан тора, безнең ике Президентыбыздан. Татарстанның икътисадый үсеше, халыкның көнкүреше, Казанның көннән-көн яңара, матурая баруы – болар бөтенесе безне куандыра, татар халкының абруен, авторитетын күтәрә.

Безнең халкыбызның абруен галимнәр дә күтәрә. Бу елның июнь аенда Президент Путин Кремльдә безнең данлыклы академик Рәшид Сюняевка дәүләт премиясен тапшырды. Хәзер Татарстанда бергә Россия Фәннәр Академиясенең Казан үзәге белән Татарстан Фәннәр Академиясе дә эшли. Казан федераль университеты да берничә университет белән Казанда эшлиләр. Бу залда нефтепереработка буенча иң атаклы галим, академик, Татарстан академигы Әхмәт Мазгаров утырырга тиеш. Аның технологияләре Россиядә генә түгел, күп илләрдә эшли.

Халыкның абруен мәдәният эшлеклеләре күтәрә. Безнең бөтен Россиягә һәм дөньяга билгеле артистлар һәм рәссамнар, язучылар, композиторлар бар. Шулай ук җырчылар. Вот җырчыларга минем бер киңәшем бар. Микрофонны әз генә ераграк тотыгыз, тавышны әкренәйтегез. Сезнең тавышларыгыз безнең иңнәребезне яра һәм безнең татар культурасын әзәйтә. Алай ярамый кычкырырга.

Ике ел элек Казан кызы Гүзәл Яхина Россиядә иң абруйлы әдәбият премиясе белән бүләкләнде. Аның “Зулейха открывает глаза” романы Россиядә мөһим вакыйга булып кабул ителде. Август аенда Мәскәүдә шагыйрь Рәзил Вәлиев белән очрашабыз, шул көнне көтәбез. Монда әйтәсем килә җылы сүзләр тулы хокуклы Татарстан вәкиле Равиль Әхмәтшин турында. Ул бүген башкалабыз Мәскәүдә гаять зур эш алып бара. Мәскәү татарларын берләштерергә зур көч куя.

Чыгышымның ахырында мин ике фикерне русча әйтәсем килә. Чөнки ул фикерне мин татарча аңлаган делегатларга гына түгел, ә рус телле делегатларга һәм кунакларга аңлатасым килә.

Татарский народ стал двуязычным. Это очень хорошо. Татарская интеллигенция стала трехъязычной. Мы владеем русским, татарским, английским и работаем на нем. Это очень хорошо. Но у нас появились миллионы татар нетатароязычные. Вот это нас удручает. Это нас огорчает. Среди нетатароязычных татар есть выдающиеся люди. Они все равно наши татары. Мы их будем любить не меньше, чем татароязычных. Но все-таки мы бы хотели этот процесс замедлить.

Во-первых, нужно понять, что двух-, трехъязычие, особенно, если у тебя два родных языка, у меня два родных языка – русский и татарский, я в Москве вырос, в Московском дворе вырос, и тем не менее я могу говорить по-татарски. Вот, старался. И должен вам сознаться, это делает меня более творчески сильным. Я вам приведу пример. Мой друг - академик, директор института машиноведения, он до 7 класса учился в татарской школе в Илишевском районе Башкортостана. В 8 классе пришел в русскую школу. Ничего не понимал. Стал учить, зубрить. А в 10 классе его сочинение по русскому языку в качестве примера читали всем русским ребятам.

На мой взгляд, замечательное выступление, Минтимер агай әйтте, директор школы замечательно сказала об этом. Я не буду ничего об этом говорить. Я только хотел сказать, что в многоязычной среде национально-этническая гармония возможно только через многоязычие. Многоязычие – это достоинство великой нашей страны России. Его нам нужно обязательно оберегать и обязательно растить, об этом заботиться.

И еще последний пример. Я учился в Московской школе и каждый раз татаро-монгольское иго, Куликовская битва – и я ощущал, что мои предки били и уничтожали предков моих русских друзей. Как бы ни смешно сейчас это не звучало, оно ослабло, но в русской культуре оно еще есть. Татаро-монгольское иго и т.д.

Недавно была передача. Уважаемый Владимир Владимирович Познер, я его очень люблю слушать, беседовал с одним академиком Арбатовым молодым. И они говорили, как вот в России плохо, тяжело и т.д. Почему же в России плохо? И представляете, чем они это объясняют? Татаро-монгольским игом. Вот такая у нас страна.

Я вам как математик, приведу пример. У каждого из вас есть папы и мамы, 4 бабушек и дедушек, 8 прабабушек и дедушек, 16 и т.д. Во времена Александра Невского 770 лет тому назад, сто лет 3,5 поколения – сколько у меня было предков? 150 миллионов, если вот так считать. Что это значит 150 миллионов? У меня 150 миллионов, у каждого из вас 150 миллионов, у русских всех 150 миллионов, а 150 миллионов это в два раза больше, чем все население земли. И в 5 раз больше, чем все население Российской территории. Это говорит о том, что все мы имеем общих предков. Все мы имеем общие предки с нашими русскими гражданами России. Потому что других предков не хватит. А это значит, что мои предки друг с другом сотрудничали, друг с другом и воевали. Так же, как и предки русские. Князья между собой воевали, вступали в союзы с казанскими, татарскими ханами. Это была сложная история России. Взаимодействие с распрями и сотрудничество. Только так можно воспринимать историю России, о чем говорят эти 150 миллионов формально наших предков. Поэтому вот это большая заслуга руководства Татарстана, и это стал признавать Владимир Владимирович Путин. Он это понял. Это очень важно. Я это увидел, когда была передача по телевидению, посвященная 80-летию Минтимера Шариповича. И Путин это правильно стал понимать. И сейчас русская интеллигенция все больше и больше это правильно понимает. Обо всем этом замечательно пишет выдающийся татарский историк Рафаэль Хакимов. Читайте его заметки, которые для широкой публики делаются.

Хөрмәтле җәмәгать! Без булдырабыз! Бу бик атаклы лозунг Татарстан өчен. По-русски это звучит “Мы сможем”. Бәлки, ул гына җитмидер, бөтен Россия дә булдырырга тиеш. Россия уңышлы булмаса, татар халкы да уңышлы булмас. Россия уңышлы булмаса, Татарстан да уңышлы булмый. Татарстан уңышлы булмаса, Россия дә уңышлы булмый.

Я в Башкирии проработал 13 лет. Был президентом Академии наук и председателем Уфимского научного центра. И меня избирали делегатом и на собрания русских, и на курултаи башкир, и на съезды татар. И я везде говорил: “Башкорт булмаса, татар булмый, татар булмаса, башкорт булмый”. Шулай ук мин әйтәм: “Урыс булмаса, татар булмый, татар булмаса, урыс та булмый”.

Яшәсен безнең кадерле бөтен дөньяга таралып яшәгән татар халкыбыз! Да здравствует Татарстан! Да здравствует Россия! И да здравствует весь мир!

**Рәислек итүче:**  Рәхмәт бик зур! Хөрмәтле делегатлар! Кичә, сезгә мәгълүм булганча, делегатлар 4 дискуссия мәйданчыгы эшендә катнашты. Утырышлар бик нәтиҗәле, конструктив рәвештә узды. Бу фикер алышуда 78 делегат чыгыш ясады. Хәзер сүзне “Татар рухы: тел һәм мирас” дискуссион мәйданчык җитәкчесе, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе вице-президенты Дания Фатыйх кызы Заһидуллинага бирәм. Рәхим итегез!

Дания Заһидуллина: Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, мөхтәрәм Президиум, милләттәшлләрем! 2 август көнне Татарстан фәннәр академиясенең зур залында “Татар рухы: тел һәм мирас”дигән татар телен һәм милли рухны саклау һәм үстерү мәсьәләләренә багышланган утырыш узды. Анда 400ләп кеше: делегатлар, галимнәр, журналистлар катнашты. Рухи мирасны саклау һәм файдалануның 4 мөһим юнәлеше: туган тел, милли мәгариф, мәдәният һәм фән аерып чыгарылды. Бу өлкәләрдә яшәп килүче мәсьәләләр һәм аларның чишү юлларын билгеләп, “Татар халкының телен һәм рухи мирасын саклау һәм үстерү” платформасын әзерләү турында сүз барды. Утырышта катнашучыларга бу өлкәдә республикабызда алып барыла торган сәясәт турында сөйләнде.

Аерым алганда Татарстан Мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Ренатович Мөхәммәтов чыгышында милли мәгариф үсеше, киләчәккә юл картасы күрсәтелде. Мәдәният министры урынбасары Гүзәл Азатовна Шәрипова бу өлкәдә бара торган һәм планлаштырылган эшләргә тукталды. Болардан тыш утырышта катнашучы делегатлардан һәм кунаклардан 18 кеше чыгыш ясады. Чыгышларда фикер алышу барышында милләттәшләребез татар халкының асыл сыйфатларын, туган телне, милли үзаңны үстерүгә үзләреннн өлеш кертү мәсьәләсендә бер карашта торуын күрсәттеләр.

Мондый нәтиҗәләр ясалды. Татарстанда хөкүмәт органнары һәм иҗтимагый оешмалар тарафыннан татар халкын этномәдәни яктан берләштерүгә, милли үзаңны саклау һәм үстерүгә юнәлтелгән, максатчан эшчәнлек хуплауга лаек. Бигрәк тә чит төбәкләргә Татарстанның ярдәме турында ассызыклап әйтелде. Рәхмәт әйтелде. Әмма бу өлкәдә зур тырышлык куюга карамастан системалаштырылган өстәмә чаралар кирәк. Шуны искә алып, “Татар халкының телен һәм рухи мирасын саклау һәм үстерү” платформасын әзерләргә. Аны алдагы елларда Бөтендөнья татар конгрессының стратегиясе буларак, тормышка ашырырга.

Рухи мирас һәм туган тел милләтне, халыкны берләштерүнең нигезе. Платформа милләттәшләребез өчен иң мөһим проблемалар турында фикер алышу һәм эшне оештыру мәйданына әверелсен иде диелде. Халыкның телен һәм рухын саклау үзебезгә бәя. Менә бу фикер безнең утырышта әйдәп барды. Ул дәүләти һәм иҗтимагый оешмаларның һәр кешенең актив позициядә булып, бергәләп эшләвен таләп итә. Барыннан да элек татар мәдәниятен, телне, аларның кулланылыш даирәсен киңәйтү ягына, Татарстаннан һәм аннан читтә дәүләт һәм җирле үзидарә органнары, гражданлык җәмгыятьләре институтлары һәм шәхси инициативаның үзара хезмәттәшлеге бергәләп эшләү механизмнарын камилләштерү кирәк. Делегатлар тарафыннан төбәкләрдә үзебез эшләргә тиешбез дигән фикер ассызыкланды.

Татарларның этномәдәни туган телдә белем алуга булган ихтыяҗларын мөмкин кадәр тулы кәнәгатьләндерү, татар телен саклау өчен федераль дәрәҗәдә законнар, норматив-хокукый актлар булдыру зарур. Бу яктан, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, Татарстан хөкүмәтенең, җитәкчеләрнең, җаваплы органнарның ярдәме кирәк диде.

Бу сүз инде безнең Камәрия Зиннуровна чыгышында да яңгырады. Һәм шул ук Камәрия Зиннуровна сүзләре белән аваздаш. Татар теленә өзлексез мәктәпкәчә, башлангыч, гомуми, урта һөнәри һәм югары белем бирү тәртибен урнаштыру. Шул исәптән, бигрәк тә милли мәктәпләрнең абруен һәм статусын күтәрү, Россия төбәкләрендәге югары уку йортларында татар кафедралары ябылудан саклау. Казанда милли кадрлар әзерләүче югары уку йорты милли университет булдыру иң мөһим бурычлардан дип күрсәтелде. Җәмгыятьнең укытучыга һәм мәктәпнең туган телне укытуга мөнәсәбәтен үзгәртергә кирәк дигән бу хакта аерым сүз булды.

Фән юнәлешендә татар халкы язма мирасы истәлекләрен барлау, эпиграфик һәйкәлләрне, бигрәк тә зиратларны өйрәнү төп бурычларның берсе буларак аерып чыгарылды. Татар халкы барлыкка килүнең иң борынгы шаһитләре булган, урта гасырлар төрки татар шәһәрлекләрен казу программасының, аларны музейлаштыруның әһәмияте күрсәтелде.

Хәзерге көндә татар халкының Россиядә яшәешен чагылдырган, даими тулыландырыла торган мәгълүмати база булдыру зарурияте билгеләнде. Яшьләр тарафыннан платформага кертү өчен бик матур тәкъдимнәр әйтелде. Аерым алганда, татар җәмгыятьләре өчен тата теле, мәдәнияте, тарихы буенча өстәмә белем бирү курслары, стажировкалар, күчмә курслар, тарихи лекторийлар, урам фестивальләре оештыру, яшьләрнең шушы юнәлештәге уңышлы проектлары базасын булдыру һәм башка бик күп фикерләр яңгырады. Яшьләр татар мәгарифенең, милли мәктәпнең үсеш юлын билгеләгән стратегия эзләргә теләкләре булуын белдерделәр.

Татар теленең дөньякүләм позициясен ныгытуга юнәлтелгән чаралар комплексы булдыру турында да сүз барды. Бик күп гамәл тәкъдимнәр яңгырады. Әйтик, Казакъстаннан килгән делегатлар татарлар яши торган төрки дәүләтләргә студентларны практикага җитбәрү системасын булдыру тәкъдиме белән чыкты. Гомумән алганда, утырышта яңгыраган фикерләргә таянып, Бөтендөнья татар конгрессы җитәкләгән эшче төркемгә кичекмәстән платформа проектын әзерләргә дигән фикерне съезд резолюциясенә кертергә тәкъдим итәбез. Игьтибарыгыз өчен рәхмәт!

**Рәислек итүче**: Бик зур рәхмәт, Дания Фатыйховна! Кадерле дуслар, бик нәтиҗәле эшләр эшләнгән бу мәйданчыкта. Хәзер сүз “Гаилә, демография, милли тәрбия” дискуссион мәйданчык җитәкчесе Казан федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм шәрыкны өйрәнү факультетының татарны өйрәнү һәм тюркология кафедрасы мөдире Гыйләҗев Искәндәр Аяз улына бирелә. Рәхим итегез!

Искәндәр Гыйләҗев: Хөрмәтле Президентыбыз, Рөстәм Нургалиевич! Хөрмәтле Минтимер Шәрипович, Фәрит Хәйруллович, хөрмәтле Президиум! Кичә безнең милли мәдәни үзәктә “Гаилә, демография, милли тәрбия” темасына дискуссия мәйданчыгы бик җанлы үтте. Бу тема, бу 3 юнәлеш барыбыз өчен дә гаҗәеп дәрәҗәдә әһәмиятле юнәлешләр. Сез моны барыгыз да бик яхшы аңлыйсыздыр. Гаилә, демография һәм милли тәрбия.

Һәрбер юнәлеш буенча һәр кешенең үз фикере бардыр. Бу юнәлешләрнең язмышы – ул безнең милләтебезнең язмышы дигән сүз, ягъни милләтебезнең киләчәге дигән сүз. Гаилә, халык саны, балаларны тәрбияләү, милли рухта тәрбияләү – бу бит безнең милләтебезнең киләчәге.

Шуңа күрә кичәге утырышыбыз безнең бик җанлы үтте, бик кызыклы чыгышлар булды, бик мәгънәле чыгышлар булды. Әлбәттә, монда без шунысын аңларга тиеш. Без ниндидер карарлар кабул итеп, ниндидер законнар кабул итеп, бу юнәлешләрдә кешеләргә ниндидер күрсәтмәләр бирә алмыйбыз бит. Менә бүген, мәсьәлән, шундый фикерләр яңгырады, гаиләдә татарча сөйләшергә кирәк дигән. Закон кабул итеп, кешене гаиләдә татарча сөйләштереп булмый. Мин сөйләшәм, ул сөйләшә, ләкин күп кеше сөйләшми балалар белән татарча.

Яисә демографик мәсьәләгә килсәк. Закон кабул итеп, кешене күбрәк балалар алып кайт дип, мәҗбүр итеп булмый. Яисә милли тәрбия мәсьәләсендә шулай ук. Закон гына кабул итеп, ул эшне башкарып булмый. Димәк, безнең Бөтендөнья татар конгрессы яки безнең дәүләт оешмалары шундый эшчәнлек алып барырга тиеш, шундый шартлар тудырырга тиеш дип уйлыйм мин. Шушы юнәлештә эшчәнлекне алып барып, шуны аңларга тиеш дип, һәм шуны тәэмин итәргә тиеш дип саныйм мин. Киләчәктә менә шушы кешеләр кирәклеген күрсеннәр, кызыксынсыннар татар теле белән, татар традициясе белән, татар гореф-гадәтләре белән. Менә ул вакытта бездә җәмгыятьтә, халкыбызда ниндидер җавап реакциясе туарга мөмкин.

Димәк, кичә безнең утырышта 260тан артык кеше катнашты һәм 12 кеше чыгыш ясады. Чыгышлар төрле булды. Аларны, мин әйткәнемчә, берләштергә бер нәрсә булды – һәрбер кеше борчылып сөйләде, проблемаларны күрсәтеп сөйләде һәм киләчәккә карап сөйләде. Чыгышларыбызда төрле төбәктә яшәүче милләттәшләребез тәҗрибәләренә таянып, төрле актуаль мәсьәләләрне күтәрде. Анда без өлкән буын вәкилләрен дә тыңладык, урта буын вәкилләрен, яшь гаиләләрне дә.

Менә монысын ассызыклап әйтәсем килә. Без кичә 3 яшь гаиләне сәхнәгә чакырып, аларның тәҗрибәләре турында мәгълүмат алдык. Гаҗәеп кызык булды. Бөтен кешене кызыксындырды, сораулар бирделәр, алар үзләренең каршында торган проблемалары белән таныштырды. Балаларны татар рухында, татарча тәрбияләгән вакытта нинди кыелыклар туганын күрсәттеләр алар. Бу безнең өчен бик бай һәм бик кызыклы тәҗрибә булды. Кичәге чыгышлардан чыгып, түбәндәге төп бурычлар һәм эшчәнлек юнәлешләре билгеләнде.

* Без бертавыштан шундый бер фикергә килдек – милли тәрбиянең милләтебезнең киләчәге өчен җитдилеген ассызыкладык һәм аны милләтебезнең уртак җитди эше дип санарга дигән фикергә килдек. Әлбәттә, без кичә Шартнамә туруында да фикер алыштык. Кыскача гына булмаса, Шартнамә ул сәяси акт буларак кына түгел, ул безнең милләтебезнең язмышы, мәдәниятебезең язмышына да йогынты ясый торган күренеш. Шуңа күрә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы арасында Шартнамәне кабул итү яки дәвам итү зарур дип атадык.
* Шулай ук милли гаилә милли гореф-гадәтләрне саклау буенча махсус программа булдыру мәсьәләсен әһәмиятле дип таптык чыгышлар нәтиҗәсендә. Бәлки шундый махсус программа киләчәктә булдырылыр һәм ул безнең халкыбызга ярдәм итәр.
* Татар халкының педагогик мирасын барларга, өйрәнергә һәм пропагандаларга тәкъдим ителде, чөнки безнең, уйлап карасак, гаҗәеп бай мирасыбыз бар, педагогика өлкәсендә, тәрбия бирү, гаилә өлкәсендә. Менә мин бары тик Ризаетдин Фәхретдинның “Тәрбияле ана, тәрбияле бала, тәрбияле ата” дигән әсәрләрен генә искә алам. Һәм бу педагогик мирас әлегә кадәр чын мәгънәдә безнең халкыбызга барып җитмәгән.
* Милли кадрлар әзерләү өчен милли югары уку йортын ачуны әһәмиятле дип санарга. Менә монда инде Дания Фатыйховнаның чыгышында ул фикер яңгырады. Безнең мәйданчыкта да бу тәкъдим шулай ук искә алынган иде. Шул исәптән мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта белем учрежденияләре өчен татар телле педагоглар әзерләүне җайга салырга, чөнки бу мәсьәләне тәрбиядән өзеп булмый.
* Бик конкрет тәкъдим дә яңгырады. Башкортстан Республикасы үрнәгендә яшь гаиләләрнең торак мәсьәләсен яхшырту йөзеннән беренче бала туу белән акчалата ярдәм күрсәтү мөмкинлеген тудырырга яки тәкъдим итәргә. Менә Башкортстанда шундый гамәл бар икән. Бәлки безнең Татарстанда да бу мәсьәлә буенча киңәшләшеп алырга кирәктер.
* Россия Федерациясе Конституциясенә нигезләнеп, шулай ук бу фикер инде яңгыраган иде, туган телдә тулы күләмдә урта белем бирү мәсьәләсен күтәрергә, шул исәптән бердәм дәүләт имтиханын татар телендә тапшыру мөмкинлеген тудырырга. Бу татар теленә абруйны, мөнәбәтне үзгәртергә теш чара булырга тиеш.
* Милли тәрбия бирү максатыннан чыгып, татар уеннары һәм уенчыклары җитештерү, татарча программалар һәм кушымталар әзерләүне тәэмин итәргә: татар хәрефләре белән шакмаклар, татарча сөйләшүче курчаклар һ.б.

Мин монда бу тәкъдимнәр белән чикләнер идем. Ләкин, әлбәттә, анда башка фикерләр дә яңгырады. Бу юнәлеш, минемчә, бездән киләчәктә бик зур игътибар көтә, бик зур фикер алышу көтә. Һәм бу юнәлештә без бик зур активлык күрсәтергә тиеш дип саныйм. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт!

Рәислек итүче: Бик зур рәхмәт! Ә хәзер сүз “Татар эшмәкәрлеге һәм иганәчелек” дискуссион мәйданчык җитәкчесе тарих фәннәре кандидаты, Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты рәисе урынбасары, Саратов өлкәсе төбәк татар милли-мәдәни мөхтәрияте рәисе, Татарстан Республикасының Саратов өлкәсендәге сәүдә-икътисад вәкиле Әбләзов Камил Әлим улына бирелә. Рәхим итегез!

Камил Әбләзов: Исәнмесез, кан кардәшләрем, исәнмесез, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич! Сегодня мы вновь собрались на наш очередной форум. Представители татарских общественных организаций, активных деятелей татарской нации. Я думаю, мы собрались не только для отчета о своей работе, а чтобы еще раз сконцентрировать свое внимание на нерешенных проблемах, на анализе того, что мы имеем и что нам надо сегодня еще делать для сохранения татарской идентичности, истории, культуры, языка.

В рамках работы настоящего съезда вчера 2 августа текущего года в здании Министерства культуры состоялась работа дискуссионной площадки татарского предпринимательства и мецентанства. Результатом работы стала резолюция, состоящая из 7 пунктов. Я ее вам сейчас зачитаю.

1. Признать работу благотворительного фонда Тюменской области “Бездә ятим бала юк”, как удачный социальный проект по сохранению и формированию татарской семьи и рекомендовать Исполкому Всемирного конгресса татар развивать деятельность фонда, как Всероссийского. 10 лет этот фонд работает, размещая благотворительные взносы семьям, которые держат татарских детей, взяв их из детских домов.
2. Одобрить деятельность международного фонда единения татар, как механизма формирования национального самосознания татарского народа через увековечивание памяти татарских национальных героев Российской Федерации. Сюда входит все: и война, и татары, оличившиеся в истории Российской Федерации.
3. Обратиться в Министерство образования и науки Республики Татарстан по содействию распространения среди татарских общеобразовательных школ с этнокультурным компонентом, интерактивных игр на татарском языке, разработанных с использованием современных IT-технологий. Группа по этому направлению есть.
4. Углубить изучение истории татарских сел России, как механизма формирования гуманитарной площадки по сохранению и развитию татарской культуры, самосознания и социально-экономического развития села.
5. Поддержать инициативу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по выведению лошадей татарской породы и культивировать ее как новый бренд в местах компактного проживания татар.
6. Предварить в жизнь международный туристический маршрут «Татар тур», разработанный по поручению Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова для укрепления взаимоотношений Татарстана с регионами компактного проживания татар в Российской Федерации и СНГ.
7. Также был вопрос о формировании татарской торговой биржи, для продвижения, естественно, всех товаров, производимыми татарскими предпринимателями Российской Федерации.

В процессе работы дискуссионной площадки прозвучало очень много интересных идей со стороны предпринимателей. Все они направлены на единственную цель – укрепление нашей нации.

От себя хотел бы добавить, что в своей работе общественных организаций мы должны руководствоваться словами Президента Российской Федерации В.В.Путина, который подчеркнул, что у нас многонациональное государство, и мы должны ясно и четко понимать, если представитель любой, не такой многочисленной национальной группы как татары, представитель любого, даже самого маленького этноса не будут чувствовать себя здесь как дома, на своей земле, мы не сохраним многонациональное государство. И это зависит не только от руководителей, это зависит от понимания ключевого вопроса для жизнедеятельности такой страны, как Россия. От понимания этого мы должны исходить в каком ключе воспитывать наших детей. Прозрачно совершенно дается свобода для того, чтобы строить нацию.

Я думаю, если мы хотим иметь сильную и процветающую Россию, необходимо дать народу ее составляющую - возможность чувствовать себя нацией, способной себя воспроизвести в истории народов мира, существующих на сегодняшний день в границах, естественно, на основе Конституции России базово. Иметь собственные республиканские законы, согласно своему менталитету нации, которая эти законы разрабатывает.

Предложения для Всемирного конгресса татар.

Усилить агитационно-пропагандисткую работу через все СМИ, активизировать работу с пединститутом. Все-таки за столько лет мы не одного преподавателя в принципе не имеем. Здесь идет просьба не о том, что, допустим, мы же не можем просить своего губернатора создать нам группу в пединституте для преподавателей одного-двух по татарскому языку. Естественно, мы можем обратиться только в Татарстан.

Руководители на местах помогают интенсивно, я думаю не только нам, но и многим из нас помогают руководители местных регионов. Я могу сказать за себя, что очень даже сильно помогают.

Для конгресса. Активно добиваться введения наших букв при заполнении официальных документов: свидетельства о рождении, паспорта, военного билета и т.д. Для этого надо использовать трибуну Государственной Думы России, закон России, Конституцию, использовать наших депутатов, федеральную автономию. Мы не можем, имея более 3,5 миллионов за пределом Татарстана, у одних есть запись с правильным именем, у другого нет. Это коверкает нашу жизнь, в принципе.

Необходимо воспитывать в татарской молодежи чувство гордости за свою принадлежность к татарскому народу, любви к Татарстану через призму телепередач на татарском языке, раскрывающих успехи Республики в научно-техническом процессе, в промышленности, в сельском хозяйстве, которые, конечно, должны быть на постоянной основе. Все это позволит нам, общественным организациям, пропагандировать успехи Татарстана, прививать любовь к родному языку, сформировать татарскую элиту, будучи татарской интеллигенцией всей нашей нации.

Аминов Ильшат Юнусович на данное предложение дал свое добро и обещал сделать самую лучшую передачу на территории Российской Федерации на татарском языке.

Создание федерального радиоканала, вещающего на татарском языке в пределах всей Российской Федерации круглосуточно, необходимо тоже лоббировать

Создать редакционную комиссию на базе Института истории в составе ведущих татарских историков, для подготовки добавления в учебники истории Российского государства, с учетом раскрытия влияния на эту историю, периода Золотой Орды. Если этого не будет в учебнике истории, татарская история практически провал в районе 350-500 лет, который мы не сможем объяснить своим детям, где мы были, что мы делали, в принципе.

Огромную работу, проводящуюся по летне-оздоровительным национальным лагерям, надо вводить с 2 тысяч детей, чтобы полноценно все регионы были охвачены.

Сегодня 25 лет нашего курултая и сегодня 25 лет нашей национальной гимназии Саратова. Здесь присутствует директор ее. У нас тоже есть какие-то плюсы. Хочу выразить огромную благодарность мэру Лениногорского района Хусаинову Рягату Галиагзамовичу за то, что постоянно помогает и присутствует на всех наших общественных мероприятиях Саратовской области. Огромное спасибо правительству Республики Татарстан в лице Минниханова Рустама Нургалиевича. Принципиально, многие вещи, которые звучат с этой трибуны, они начинают внедряться. Это огромный плюс.

Еще раз повторюсь про свое правительство, т.к. на самом деле без ложной скромности могу сказать, что оно нам помогает очень сильно. Я считаю, что только в кропотливой творческой организаторской деятельности всех национальных общественных организаций основу успешного продвижения возрождения нашей истории и развития татарской нации, которая должна была и есть и должна быть единой в своем национальном развитии.

Рәислек итүче: Камил әфәнде, бик зур рәхмәт! Дүртенче дискуссион мәйданчык буенча сүз “Татар мөһаҗирлеге музее һәм татар халкының портрет галереясе”н булдыруга багышланган түгәрәк өстәл җитәкчесе Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Исмәгыйль улы Вәлиевка бирелә. бирелә. Рәхим итегез!

Разил Валиев: Мөхтәрәм Рөстәм Нургали улы, мөхтәрәм Минтимер Шәрип улы, мөхтәрәм Фәрит Хәйрулла улы! Хөрмәтле милләт вәкилләре һәм кадерле кунаклар! Безнең түгәрәк өстәлебез бик тә мөһим һәм үзенчәлекле мәсьәләгә “Татар мөһаҗирлеге”нә багышланган иде. Әгәр без газиз ватаныбызны бөек татар халкының йөрәге дип күз алдына китерсәк, аның кан тамырлары бөтен җир йөзенә таралган. Шуңа күрә дә без милләтебезнең үткәнен, бүгенгесен һәм киләчәген, аның сау-сәламәт яшәвен, озын гомерле булуын Татарстаннан читтә яшәүче кан һәм җан кардәшләребездән башка күз алдына да китерә алмыйбыз.

Халкыбызның язмышы бер яктан караганда гаять катлаулы һәм фаҗигале булса, шул ук вакытта аның тарихы, рухи мирасы һәм мәдәни хәзинәләре бик тә күп төрле һәм искиткеч бай. Әмма бүгенге көндә бу бәхәссез байлыклар дөньяның төрле кыйтгаларында һәм илләрендә, аерым төбәкләрендә, оешмаларда һәм гаиләләрдә сибелгән, чәчелгән хәлдә яши.

Татар халкын тулаем күзаллау, аның күптөрлелеген һәм зурлыгын аңлау һәм башкаларга да аңлату, күрсәтү өчен без бу рухи ядкарьләребезне барларга, тупларга һәм тәртипкә салырга тиешбез. Тәсбихебездә бер генә төймә җитмәсә дә, укыган догаларыбыз кабул булмаган кебек, без төрле төбәкләрдә һәм илләрдә яшәүче милләттәшләребезне алсак, чәчелгән җәүһәрләребезне тупламасак, кыскасы, дөньяга сибелгән халкыбызны бер дисбе җебенә тезеп җыймасак, иманыбыз камил, кыйблабыз туры, рухыбыз бөтен булмас иде.

Татар мөһаҗирен язмыш кайсы гына илгә итеп ташласа да, милләттәшләребез тормышларын бераз җайга салуга ук иң беренче эш ите милли мәктәпләр ачкан, дәреслекләр язган, китаплар бастырган хәтта газета-журналлар чыгара башлаган. Халкыбыз иң авыр шартларда да, кайда гына яшәсә дә, гореф-гадәтләрен, йолаларын, динен һәм туган телен сакларга тырышкан.

Ә без исә, бүгенге буын татарлар, шушы рухи мирасны туплап, саклап һәм өйрәнеп, киләсе буыннарга тапшырырга бурычлы. Без бер төркем делегатлар, милләт вәкилләре шушы гаять мөһим вакыйга турында фикер алышу өчен кичә “Татар мөһаҗирлеге музее һәм татар халкының портрет галереясе” дигән түгәрәк өстәл үткәрдек. Түгәрәк өстәл эшендә 160 делегат катнашты һәм 28 кеше бик тә тәфсилле чыгыш ясады. Хәзер сезнең игътибарыгызга түгәрәк өстәлдә кабул ителгән мөрәҗәгать текстын тәкъдим итәм.

Якын һәм ерак чит илләрдәге татар милли оешмалары җитәкчеләренә татар халкының чит илләрдәге күренекле эшлеклеләренә, татар милләтенең бакыйлыкка күчкән вәкилләре, гаилә әгъзаларына мөрәҗәгать

1. Без, Бөтендөнья татар конгрессының VI корылтае кысаларында үтә торган “Татар мөһаҗирлеге музее һәм татар халкының портрет галереясе” дигән түгәрәк өстәл утырышында катнашучылар тулы җаваплылык белән шуны белдерәбез:

* татар халкы бөтен җир йөзендә таралып яшәүче зур милләт буларак, үзенең тарихи шартларда барып төпләнгән бик тә әһәмиятле мәдәни-тарихи мирас булдырган. Әлеге мирас татар милләтенең чит илләрдәге күренекле вәкилләре тарафыннан хәзер дә даими тулыландырылып тора. Г.Исхакый, С.Максуди, Б.Шаһиди, Г.Бәшир, Ч.Әхмәтов, М.Булатов кебек дистәләрчә мәшһүр милләттәшләребезнең һәм башка бик күп замандашларыбызның иҗатлары һәм хезмәт җимешләре татар һәм бөтендөнья мәдәниятенең кыйммәтле хәзинәсенә әверелде. Һәм алар киләчәктә дә һичшиксез безнең халыкка хезмәт итәргә тиеш.
* кызганыч ки, милләтебезнең мәшһүр вәкилләре булган, кабатланмас мәдәни ядкарьләр язмышы, алар бу дөньядан киткәч гаять катлаулана. Кайбер уңайлы очракларда ул мирас үзләре яшәгән илләрнең дәүләт архивларына һәм музей тупланмаларына барып ирешә, яки шәхси тупланмаларда һәм варисларында саклана. Әмма бик еш кына таралып юкка чыга.
* татар халкы киләчәк буыннар алдындагы тарихи җаваплыгын тоеп, Татарстан Республикасының, татар милләтенең тарихи ватаны һәм халкыбызның төп кыйммәтләрен саклау, торгызу җирлеге дип танып, без түгәрәк өстәлдә катнашучылар Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитетының Татарстан башкаласы Казан шәһәрендә “Татар мөһаҗирлеге музее һәм татар халкының портрет галереясе” башлангычын тулаем хуплыйбыз.
* Без якын һәм ерак чит илләрдәге татар милли оешмалар җитәкчеләренә, татар халкының чит илләрдәге күренекле эшлеклеләренә, татар милләтенең бакыйлыкка күчкән мәшһүр вәкилләре, гаилә әгъзалары һәм барлык милләттәшләребезгә татар халкының үзебез яши торган илләрдәге мәшһүр вәкилләре булдырган мәдәни, тарихи мирас документларын һәм материалларын барлау, туплау һәм Казан шәһәрендә оеша торган татар мөһаҗирлеге музее фондына тапшыру өчен башкару, чит илләрдәге татар рәссамнарына, шунда яшәгән һәм хәзер дә яшәүче танылган милләттәшләребезнең портретларын ясау һәм Казанга тапшыру эшен оештыру тәкъдиме белән мөрәҗәгать итәбез.

Без Татарстан Республикасы хөкүмәтеннән халкыбызның мәдәни, тарихи мирасын тарихи урынга кайтару һәм саклауны тәэмин итү эшен дәүләт дәрәҗәсендә хәл итүне сорыйбыз.

Делегатлар тагын бер тәкъдимне сезнең игътибарыгызга җиткерүне сорадылар. Белгәнегезчә, 2020 нче елда татар халкы өчен гаять мөһим ике вакыйга булачак. Аның беренчесе – газиз Татарстаныбызның 100 еллыгы. Икенчесе исә – Россиядә узачак халык санын алу кампаниясе. Халык исәбен алу турында резолюциядә аерым пункт бар. Татарстанның бер гасырлык юбилеен Татарстанда гына түгел, ә бөтен татар дөньясында зурлап бәйрәм итү зарурлыгын да корылтай резолюциясенә язып куйсак, бик тә урынлы булыр иде.

Кадерле дуслар, туганнар, милләттәшләр! Татар мөһаҗирлегенә багышланган кичәге ялкынлы түгәрәк өстәлдән соң шигырь язмыйча түзә алмадым. Бу шигырь “Татар мөһаҗире уйлары” дип атала.

Күпме татар чит җирләргә китеп

Тирләр түккән, даннар казанган...

Канатлары канап, кайрылса да,

Аерылмаган җаны Казаннан.

Төп Ватаны чөнки шушы җирдә,

Яшәсә дә әллә кайларда

Татар булып пешеп җитәр өчен

Казаннарда кирәк кайнарга.

Адашмадык язмыш юлларында,

Давылларда сынып аумадык.

Без яңадан илле, җирле булдык,

Без Казанны кабат яуладык.

Мин бәхетле - ил бәхетле булса,

Халкым булса азат тәхетле,

Мин милләтем, татарларым белән

Бергә чакта гына бәхетле!

Игътибарыгыз өчен рәхмәт!

Рәислек итүче: Бик зур рәхмәт! Чыгышларны дәвам итәбез. Хәзер сүз “Чувашия Республикасының милли-мәдәни татар автономиясе” иҗтимагый оешмасы рәисе Гыйбатдинов Фәрит Абдулла улына бирелә. Рәхим итегез!

Фәрит Гыйбатдинов: Әссәләмәгәләйкүм, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич! Олы шәхесләребез, Президиум!

Туган җирне сайлап алып булмый. Менә без Чувашстанда туганбыз, анда рәхәтләнеп яшибез. Кемдер Татарстанда туган. Алар бәхетле, алар татар мохитендә яшиләр. Шулай да Чувашстанда яшәсәк тә, Аллага шөкер, без дә татарлар, татар мохитендә яшибез. Бу безнең бәхет. Чувашстанда яшибез, әмма 37 мең татар - барсыда 100% татар телендә, күбесе мишәр диалектында сөйләшә, но сөйләшәбез татар телендә. Шул ук вакытта без аңлыйбыз, без бит Чуваш Республикасында яшибез. Шул 37 мең татарның күбесе рәхәтләнеп чуваш телендә сөйлиләр. Аңлыйбыз, бүгенге көндә Кытайдан килгән татарларыбыз кытай телендә, Финляндиядән килгән татарларыбыз фин телендә, Япониядән килгәннәре, менә Оркыя апа утыра, бүген Америкада яши. Аның балалары да татар телендә генә сөйләшә. Бу байлык бит.

Кызганычка каршы, бөтен халык та Татарстанда татар телендә сөйләшми. Шуның өчен минем беренче тәкъдимем, татар телендә татар мохитен булдыру өчен безгә федераль автономиягә, конгресска һәм булачак Милли Шурага ничек тә булса эшләргә, чтобы Россия Федерациясе күләмендә рус теле белән татар теле дә дәүләт теле булсын иде. Әгәр шулай була калса, Аллаһ теләсә, безнең тел проблемасының 80% бетә дигән сүз.

Мин бик яратам Татарстан Республикасы Конституциясенең 14 маддәсен. Безнең өчен ул, читләрдә яшәүче татарлар өчен, сары май. Бүгенге көндә Шартнамә билгеле түгел ничек буласы. Мин куркам, киләчәктә Татарстан Республикасы Конституциясенең 14 маддәсе бетмәс микән. Бетсә, безнең конгресс та, федераль автономия дә бүгенге дәрәҗәдә эшли алмый бит. Шуңа күрә, Рөстәм Нургалиевич, бөтен теләк белән, бөтен булдыклыгыбыз белән Татарстан Республикасының 14 маддәсен киләчәктә саклап калырга.

Һәм соңгысы, монда Сабантуйлар турында бик күп сөйләделәр инде. Ул безнең зур эш. Халкыбызның борынгы байлыгы. Киләсе елга сезне, Аллаһ боерса, барыгызны да Федераль Сабан туена Чебоксарга көтеп калабыз. Чувашстан Республикасы главасы Михаил Васильевич Игнатьевка зур рәхмәт. Ул риза булды, үзенең теләген белдертте. Киләсе елга без аны үткәрәбез.

Тагын шуны әйтеп үтәсем килә, бүгенге көндә бөтен безнең субэтносларның, татарларның, себер татарларының, керәшеннәрнең һ.б. үзләренең милли үз йортлары бар, милли үзәкләре бар. Менә мишәрләрнең, без бит мишәрләр күбебез монда, бүгенгесе көндәәле фәнни яктан да, мәдәни яктан да шундый үзәкләр булдырылмаган. Мин менә шушы Федераль Сабан туена беренче итеп мишәрләрнең фәнни үзәген булдырыр өчен, Рөстәм Нургалиевич, безнең Чувашстанны алсагыз иде, безгә булышсагыз иде.

Рәисле итүче: Нижгарлар нишли аннан? Көнләшеп үләләр бит.

Фәрит Гыйбатдинов: Без алар белән күршеләр. Менә шул минем фикерем. Бик зур рәхмәт!

Рәисле итүче: Рәхмәт! Чыгыш ясар өчен сүз Ауропа татарлары Альянсы рәисе урынбасары, “Татарлар Дойчланд” мәдәниара интеграцион берлеге рәистәше Вагыйзова Венера Васыйл кызына бирелә.

Венера Вагыйзова: Хөрмәтле корылтай делегатлары, кадерле милләттәшләр! Ауропа татарлары Альянсы исеменнән сезне барыгызны да кайнар сәламлим. Кызганычка каршы, кайбер очракларда чит илдә яшәүче татарларга карата ниндидер тискәре карашлар белән очрашырга туры килә. Кайберәүләр хәтта безнең илебезгә хыянәт итеп, чит илгә рәхәт эзләп качучылар рәтенә дә кертәләр. Ә кайберәүләр өчен без Мәскәү Кремль җырын җырлаучылар булып та йөрибез. Ләкин һәрбер кешенең үз язмышы, үз тормыш юлы. Һәм беркемнең дә башка кешенең шәхси тормсышында казынырга хакы юк.

Бу күзлектән генә чыгып фикер йөртсәк, татар халкының горурлыгы булган Гаяз Исхакый турында да, Садри Максуди турында һәм чит илләрдә яшәгән һәм яши биргән татарның башка күренекле уллары һәм кызлары турында да әйтергә булыр иде. Еш кына безне, чит илдә яшәүчеләрне, туган телебезне белмәүдә гаеплиләр. Югыйсә, Татарстаныбызда да татар телендә сөйләшмәгән татарлар җитәрлек.

Сүз дә юк, монда дөреслек бар, әлбәттә. Бу безнең зур бәләбез. Ләкин монда гаеп бездә генә түгел. Без әле дә Совет сәясәтенең җимешләрен җыябыз. Әмма хәзер тормыш та башкача. Күп нәрсәләр дә үзгәрде. Шуңа күрәдер дә бездә татар мохитен, шул исәптән телебезне саклап калу, тамырларыбызга кайту теләге тагын да көчлерәк кебек.

Минемчә, чын татар әле ул татар телендә генә сөйләшүче түгел. Чын татар – үз халкын яратучы да, аның гореф-гадәтләрен саклаучы да, аның язмышы өчен чын күңеленнән борчылучы да. Чит илләрдә дә андый милләттәшләребез байтак. Литва, Польшада яшәүче татарларны гына алыйк. Алар үзләренең тамырларын югалтмый. Татар рухын, татар мохитен саклап, ничәмә гасырлар чит җирләрдә яшиләр. Шуңа күрә безгә, чит илләрдә яшәүче татарларга, өстән генә карарга кирәкми.

Без шул ук бөек татар халкының уллары һәм кызлары. Татарстанда, Башкортстанда яшәгән татарларга кирәк булган кебек, безгә Алман илендә, Англиядә, Австриядә һәм Ауропаның башка илләрендә яшәүче татарларга туган телебез, үзебезнең моңлы җырларыбыз, үзебезнең бәйрәмнәребез кирәк. Без дә татарча тапшыруларга - радио, телевидениегә мохтаҗ. Чит илләрдә яшәсәк тә, Татарстан безнең өчен барыбер тарихи ватаныбыз, ул безнең туган йортыбыз булып кала бирә.

Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты мәгълүматы буенча Ауропа союзы илләрендә 100 меңгә якын татар яши. Ауропа татарлары Альянсы 19 Европа илендәге 27 оешманы берләштерә. Бу берләшмә бүгенге көндә дөньядагы иң зур региональ татар оешмасы. Оешманың төп максаты – Ауропа илләрендә яшәүче татарларны берләштерү. Татар мохитен саклау буенча булган бердәм проеткларны тормышка ашыру.

2010 елның апрель аенда Брюссельдә Ауропа парламентында Ауропа татарлары Альянсы берләшмәсенең оештыру корылтае узды. Альянсның Уставы һәм программасыннан тыш корылтайда Ауропа татарларының Хартиясе кабул ителде.

Кыска гына вакыт эчендә Альянс кысаларында байтак кына эшләр башкарылды. Барлыгы 2 корылтай, 4 конференция үткәрелде. Бу корылтайларда, конференцияләрдә Ауропа татарларын борчыган түбәндәге мәсьәләләр күтәрелде. Ауропа илләрендә яшәүче татарларның үзара тыгыз элемтәдә торуы, берләшүе, татарның милли йөзен, телен саклап калу, татарлар тупланып яшәгән Ауропа илләренең дәүләт структуралары белән бәйләнеше, Ауропа илләрендәге татар оешмаларының Татарстан белән тыгыз элемтәдә торуы, Ауропадагы татар эшкуарларының татар оешмалары эшенә ярдәме һәм башкалар.

Болардан тыш 3 шәһәрдә Ригада, Берлинда, быел Вильнюста Ауропа Сабантуйлары үткәрелде. 2017нче елдан Альянс Ауропада яшәүче татарларның интеграцион үсешенә анализ һәм нәтиҗәләр проектын тормышка ашыра башлады. Бу проект кысаларында тарихи мәсьәләләр белән беррәттән социологик өйрәнүләр дә күздә тотылачак. Бу проектка Ауропа, Рәсәй һәм Татарстан галимнәре дә кушылды. Без моңа бик шатбыз.

Бу зур проектның нәтиҗәсе буларак, Ауропада яшәүче татарларның тормышы турында китап нәшер ителәчәк. Бу елның апрель аенда Оксфорд университетында “Дөнья тарихында татарлар” дип аталган фәнни конференция узды. Бу конференциядә зур вакыйга да булды. Инглиз телдә басылып чыккан “Алтын Урда” китабына презентация уздырылды.

2018 елда Ауропада беренче тапкыр “Ауропа гүзәле” дип аталган яшьләр бәйгесе узачак. Татар кызлары халкыбызның теле, тарихы, мәдәнияте буенча бәйгедә белемнәрен күрсәтәчәкләр. Бу бәйге Венгриянең Будапешт шәһәрендә узачак.

Без – чит илдә яшәүче татарлар, әлбәттә, халкыбызның аерылгысыз бер өлеше булып торабыз. Шул ук вакытта без гаять зур мәдәниятле ширкәтнең бер кисәге дә. Шуңа күрә безнең тагын бер бурычыбыз – Ауропада яшәүчеләрне татар халкы, аның тарихы, гореф-гадәтләре, казанышлары белән һәм шулай ук тарихи ватаныбызның хәзерге тормышы белән дә таныштыру, үзебез яшәгән җәмгыятьнең кагыйдәләрен кабул итеп, бер-беребезне баетып, тулыландырып яшәү. Мин ышанам, безнең берләшмә алга таба да шушы күркәм эшләрне башкаруын дәвам итәчәк.

Рәислек итүче: Бик зур рәхмәт, Венера ханым! Чип-чиста татар телендә, читтә яшәсәләр дә, матур итеп, нәтиҗәле чыгыш ясадыгыз. Хәзер тәкъдим бар. Мандатларыгызны әзерләгез әле. 5 минутлык чыгышларга күчәбез. Кто за то, чтобы выступление ограничить 5 минутами, прошу поднять мандаты.

Опустите, пожалуйста.

Наша задача – дать попробывать выступить всем, прежде всего записавшимся и подготовившимся. Если этого не будет, у нас время завершится и мы перейдем к остальным 4 вопросам повестки дня.

Киләсе сүз “Чиләбе өлкәсе татар конгрессы” иҗтимагый оешмасы Башкарма комитеты рәисе урынбасары Сабиров Ирек Нәгыйм улына бирелә. Рәхим итегез!

Ирек Сабиров: Хөрмәтле Президентыбыз, хөрмәтле Президиум, хөрмәтле делегатлар һәм кунаклар! Сезгә Чиләбе өлкәсе татар конгрессы һәм Урал Көнъягының бөтен татарлары исеменнән зур кайнар сәлам. Үз фикеремне генә түгел, бөтен Урал татарлары фикерен чагылдырам.

Бөтендөнья татар конгрессының 25 еллык тарихын белгән һәр кеше кистереп әйтер – аның татар халкына кирәклеген дә, аның алыштыргысыз әһәмиятен дә, татар дөнясын күтәреп, барыбыз бергә башкарган күләмен дә һич инкарь итеп булмый. Бөтендөнья татар конгрессы ике президентыбыз белән бергә дөнья татарларын берләштерүче булды дияргә мөмкин.

Әйе, безне борчыган проблемалар күп әле. Телне саклап калу чарасын табып, нидер эшлисе килә. Шуңа күрә ашыгабыз, ирешкән уңышлар аз кебек тоела, чарасызлыктан сукранабыз, тиргәнәбез. Һәм бу очракта Бөтендөнья татар конгрессын тәнкыйтьләү бик уңайлы. Үз балаларыбызның марҗага әйләнүе өчен дә, үз оныкларыбызның татарча белмәве өчен дә, татар язучыларыбызның рус телендә язуы өчен дә конгрессны гаепләп була. Аның җитәкчесен тешләве аннан да рәхәтрәк әйбер.

Чынында, конгресс ул бит без үзебез, җәмәгать. 90нчы еллар башында иң беренче чиратта татарларны берләштерү, татарлар яшәгән төбәкләрне барлап, милли сүзне, милли рухны һәр төбәккә җиткерү кирәк иде. Бу башкарылды. Менә моны раслаучы факт – бөтен дөньядан җыелган бүгенге съезд.

Чиләбе өлкәсендә дә бар төбәкләрнең татар оешмалары өлкә татар конгрессы тирәсендә тупланды. Ул заманнардан инде шактый алга киттек, үстек. Дөрес, конгресс завод яки фабрика түгел. Аның эшендә былтыр 50 трактор эшләдек, быел 70 дип бәя биреп булмый. Ләкин бер объектив күрсәткеч бар.

Соңгы елларда, аеруча соңгы 10 еллар чамасы эчендә Чиләбе өлкәсендә татар сәнгатенең, татар милли традицияләренең, гомумән татарларның абруе шактый үсте. Моны Татарстанда күрмиләр, без күрәбез. Бер яктан җәмгыятьнең, шул исәптән хакимиятнең дә безгә ихтирамының артуы сизелә. Икенче яктан без үзебез дә дәрәҗәбезне белеп, хакыбызны аңлап, ниятләребезне елдан-ел кыюрак тормышка ашырып барабыз. Монда сәбәп – безнең тырышлыгыбыз да, Татарстанның соңгы еллардагы үсеше дә, Бөтендөнья татар конгрессының һәм аның җитәкчесенең абруе, аның безнең белән туктаусыз элемтәдә булуы да.

Бүген хәтта туган телен 2-3 буын элек оныткан һәм югалткан татарлар да, татарлыгым белән горурланам диләр. 20 ел элек бу юк иде. Татарча көч-хәл белән аңлаша торган йөзләрчә яшь кызлар, яшь егетләр, Андрей Габдрахмановлар, Ольга Шакирҗановалар ел саен “Татар кызы”, “Татар егете” бәйгеләрендә катнашырга ыргылып тора, чөнки алар бәйге барышында берничә ай буе тел һәм тарих өйрәнәләр, кул һөнәрләрен һәм милли ашлар әзерләү ысулларын үзләштерәләр, авыл хезмәтен татыйлар. Алар да татарлыгыбыз белән горурланабыз диләр.

Ләкин бер горурлану гына әз хәзер, җәмәгать. Шул горурлык өстенә хәзер йөрәкләрдә милләт өчен җаваплылык хисе тәрбияләп үстерергә кирәк. Без Чиләбе өлкәсе татар конгрессында бу турыда күп уйлыйбыз, күп сөйләшәбез. Милләт өчен җаваплылык – ул үзеңнән соң милләтеңә нәрсә калдырасың дигән сүз.

“Татар кызы” бәйгесенең 7 еллык тәҗрибәсе шуны күрсәтте, бу бәйгедә катнашкан кызлар бәйгеләр узгач та, татар конгрессында, татар вәзгыятендә калалар, җәмәгатьчелек тәртибендәге чараларыбызын оештыруда булышып йөри, бу хәзер зур бер армия. Алар безнең кадрлар резервы. Монда хәзер үзара гаилә корган парлар да бар. Сүз уңаеннан әйтим, милләт өчен җаваплылык темасы – ул катнаш никахлар проблемасына да кагыла. Бу аерым зур җитди сфера. Милли тәрбия иртәме, соңмы бу мәсьәләне читләтеп үтә алмаячак.

Без өлкәбездә татарлыгыбыз өчен материаль истәлек рәвешендә калдырырга тырышабыз. Чиләбедә ике урамга Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил исемнәре бирдек. Аннары Еманжелинскида андый ике урам барлыкка килде. Аннары Чиләбенең зур мәктәпләренең берсенә Җәлил исеме бирелде. Хәзер шул мәктәптә Җәлил музее эшләп килә. Аннары Чиләбе үзәгендә Җәлилгә һәйкәл куйдык. Һәйкәлнең авторы Бакый ага Урманче.

Ә күптән түгел Троицкийда 1912 елда Тукай тукталган йортка граниттан истәлекле такта элдек. Болар озак елларга мәңгелеккә истәлек булып калыр дип уйлыйбыз. Чиратта Чиләбе опера һәм балет театрына, анда 10 ел баш режиссер булып эшләгән Нияз Даутов истәлегенә гранит такта урнаштырабыз. Ләкин каршылык көчле монда. Җитәкчеләр: “Теләсәгез, театр тарихында эшләп киткән бөтен режиссерларга куегыз истәлекле такталар, нигә Даутовны гына зурлыйсыз”, - диләр.

Гомумән, барыгызга да мөрәҗәгать итеп шуны әйтәм, җәмәгать. Татар халкының тарихи-мәдәни мирасын саклау гына түгел, яңа һәйкәлләр булдыру юлында да барыбызга да эшләргә кирәк. Узган гасырлардан безгә Троицк татар сәүдәгәрләре нинди уникаль, матур сәүдә биналары, торак йортлар, мәчетләр, мәдрәсәләр салып калдырган. Алар искерә, җимерелә, аларны реставрацияләрлек акча юк. эшкуарлар да бу эшкә аргылып тормый.

Әгәр менә бу залда легендар татар каласы Троицкига килеп шул изге эш белән шөгыльләнергә теләүче бар икән, рәхим итегез. Ләкин Троицкига килер алдыннан, әүвәл Казанда Сара Садыйковага һәйкәл куегыз, яме.

Бәлки трибунага менгәч, тәнкыйть сүзә әйтергә кирәктер. Тәртибе шундый да, аннары бүтән кешене тәнкыйтьләгәндә үзеңне акыллы итеп тоя башлыйсың. Ләкин мин тәнкыйтьләмим. Эшләргә кирәк. Без Чиләбе өлкәсе татар конгрессында Лена Колесникова, бүтән җитәкчеләр туктаусыз эшлибез дип сүз бирдек бер-беребезгә. Бөтендөнья татар конгрессының, Татарстанның ярдәме бик зур безгә, ләкин без эшләргә тиеш эшләрне алар безгә килеп эшләмәс бит. Иң мөһиме, 1992 елда башланган хәрәкәтне туктатмаска, һәм максатыбыз итеп һәр татарда милләт өчен җаваплылык хисе тәрбияләп куярга.

Сүземнең азагында,

Мәңге яшәп булмый бу дөньяда,

Килер бер көн, мин дә китәрмен.

Кем булдым мин җирдә, актарамын

Язмыш китабымның битләрен.

Игътибарыгыз өчен рәхмәт!

**Рәислек итүче:** Бик зур рәхмәт! Тәкъдимнәрегезне ишетте. Сүз ерактан килгән делегатыбыз Америка төрки-татар ассоциациясе президенты Туран Апакайга бирелә. Рәхим итегез!

Туран Апакай: Мин Казанда үсмәдем. Шундый тиз татарча сөйләргә өйрәнмәдем. Әмма тырышам инде. Бик зур рәхмәт! Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр! Минем исемем Туран Апакай. Американың Сан-Франциско районында Америка төрки-татар ассоциациясе рәисе булам.

Бу минем икенче тапкыр Казанга килүем. 2014 татар яшьләре форумына килгән идем. Бүген беренче тапкыр киләп татар конгрессына. Мин бик шатмын кыска гына аңлатырга сезгә Сан-Франциско татарларының тарихы турында. Башта үзем белән таныштырыйм һәм сездән гафу үтенәм, чөнки минем татарчам шундый оста түгел. Мине тыңлап ишетәсез, калифорния акценты белән сөйлим. Беләсезме нигә шулай? Чөнки бала чактан башлап әни-әтием, әби-бабайларым татар теле белән миңа, абый-апама сөйләделәр. Америкада туган булсам да, татар теле мәктәпләребездә булмаса да, ана телебездә тырышып сөйлим. Башкалар да шулай ук, кем Америкада үсте. Күбебез татарчаны өйдә сөйләшергә өйрәндек.

Минем әбиләрем, бабакаем миңа бик тәэсир иттеләр. Уйлыйм, кайсыларыгыз әбиемне белә идегез, Шәмсия Апакай 26 тапкыр Америкадан Казанга йөрде 1970 нче еллардан башлап. Сез аның белән таныш булган булсагыз, мөмкин булса, буш вакытта мине күрсәгез, үзегезне таныштырыгыз, зинһар. Шәмсия әби бик тыры кеше иде. Безнең гаиләгә һәм Сан-Франциско татарларына бик булышты татарлыкны күтәрергә һәм сакларга.

Без күптән инде татарлыкны сакларга тырышабыз. Безнең халкыбызның гаиләләре күбесе Россиядән 1920 нче елларда чыктылар. Алар Казан, Уфа, Пенза якларына китеп, Кытай, Япониядәге шәһәрләрендә урнашалар. Харбинда, Шанхайда, Токио шһәрләрендә татарлар бергә тордылар, мәчетләр, мәдрәсәләр ясадылар. Дини һәм милли гореф-гадәтләребезне сакларга тырыштылар.

Икенче дөнья сугышыннан соң күп татарлар шул шәһәрләрдән чыга башладылар. Кайсылары башта Төркиядә тукталдылар, ә кайсылары туры Америкага килделәр. Калифорниягә беренче килгән татар кешесе 1923 нче елда иде. Әмма безнең халыкның күбесе 1950-1960 нчы елларда Сан-Францискога килә башладылар. Кытай, Япония, Төркиядәге кебек, халкыбыз анда җитеп, башка татарлар янында торырга теләделәр һәм бер-берсенә булыштылар. Минем туганнарым шулай килделәр Америкага. Әнием-әтием икесе дә Кытайда тудылар. Әнием гаиләсе белән Төркиядә берничә ел торгач Сан-Францискога килде.

Безнең мәхәллә шулай башланды. 1960 нчы елда 20 татар гына бар иде. Әмма тиз генә күбәйде. Шул елны татар эмигрантлары карар бирделәр җәмгыять корырга һәм бу җәмгыятькә Америка төрки-татар ассоциациясеисеме кушылды. Җәмгыятьнең иң мөһим максаты – динебезне һәм гореф-гадәтләребезне сакларга һәм югалтмаска. Әле Америкага яңа килгән булсалар да, киләчәгебезне уйлап 1966 нчы елда безнең татар халкы бергәләшеп, үзара акча җыеп, бер йортны сатып алалар. Бүген Америкада үз бинасы булган ике татар җәмгыяте бар Сан-Франциско һәм Нью-Йоркта. Димәк, бу ике бина Америка татар диаспорасында бик әһәмиятле була.

Без дә Америкада татарлыкны сакларга тырышабыз. Татар җырлы концертлар була, театрлар эшли. Талантлы артистлар да килеп, безгә төрле чыгышлар ясап, күңелләребезне күтәрәләр. Милли ашларыбыз белән халыкны җыябыз. Һәр елны пәрәмәч, пирог һәм башка тәмле ашлар үзебез ясыйбыз һәм сатып, Америка дусларыбызны татар ашлары белән таныштырабыз.

Рамазан айларында таравих намазларына җыелабыз, дини бәйрәмнәр үткәрәбез. Кечкенә җыелышлар һәм зур кичәләр уздырабыз. Балаларга дини һәм татар милли дәресләр эшләрен алып бару өчен сайлаулар булды. Үткән елны Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Сан-Францискога килгән иде. Без аны бинабызда каршы алдык. Бик изге кеше. Тагын да рәхим итегез, Рөстәм абый, Иншаллаһ!

Иң мөһиме – бөтенесен үз көчебез белән, үз теләгебез белән булдырдык һәм хәзер дә дәвам итәбез. Арабызда динне белгән әгъзаларыбыз җәмгыятебезнең муллалык вазыйфасын алып бардылар һәм алып баралар. Алар никахлар, бәби мәҗлесләре, җеназалар, таравих һәм бәйрәм намазлары үткәреп бара.

Сорауларыгыз булса, мине табыгыз. Зур рәхмәт сезгә! Сан-Францискодан күп сәламнәр бөтенегезгә дә!

Рәислек итүче: Бик зур рәхмәт сезгә! Ерак юлларны якын итеп килгәч безнең съездга, бик зур рәхмәт. Әтиегезгә, әниегезгә, туган-тумачагызга, әби-бабаларына безнең съездан сәламнәрсез.

Киләсе сүз Башкортстан Республикасы “Рамазан” төрки агарту үзәге рәисе, Татарстан Республикасының халык артисты Шәрипов Марат Сабит улына бирелә. Рәхим итегез!

Марат Шәрипов: Хөрмәтле Нургали улы Рөстәм әфәнде, хөрмәтле Шәрип улы Минтимер әфәнде, хөрмәтле Хәйрулла улы Фәрит әфәнде, мөхтәрәм вә гыйззәтле милләттәшләр, кунаклар! Сезгә 1 миллион ярым Башкортстан татарлары исеменнән, бу залда утыручы иң зур делегация 60 кешелек Башкортстан делегациясе исеменнән кайнар сәламнәребезне җиткерәм.

Бүгенге мәҗлестә Башкортстан татарларын борчыган проблемаларның күбесе башка төбәк татарларын борчыган мәсьәләләр белән аваздаш булуны, Башкорстан татарлары проблемаларының гомуми татар проблемаларына барып тоташуын истә тотып, түбәндәге моментларны билгеләп үтәсе килә.

Беренче, милләтебезнең бүгенге хәле һәм киләчәге иманга бәйле булу. Безнең көндәлек тормышыбыз азан белән, һәр эшебез “бисмилла” белән башлана. Кылган гамәлләребезнең нигезен иман тәшкил итә. Тәҗрибә шуны күрсәтә, кайсы татар авылларында әхлак тәрбиясе яхшы куелган, кайсы авылларда мәчет манарасы нур чәчеп тора, кайсы авылларда әти-әниләре белән намазга балалары да баскан. Анда рухи тынычлык, анда халык бай яши, тату яши, анда туган телләрне, гореф-гадәтләрне саклап калганнар. Шәһәрләргә килгәндә исә, татарлар тупланып яшәгән урыннарда мәхәллә системасын активлаштыру зарурлыгы көн кебек ачык.

Тел мәсьәләсе. Соңгы вакытта тел милләтне күрсәтүче сыйфат түгел дигән фикерләр чагылып үтә. Башкортстан татарлары өчен тел гадәти аралашу чарасы гына түгел, ә милләтнең бөтен булмышын, эчке рухын билгеләүче, фундаменталь сыйфат. Монда безнең менталитет, күңел байлыгыбыз, тарихыбыз чагыла.

Башкортстан татарлары конгрессы идарәсенең соңгы утырышындагы бер фикерне җиткерәм. Башкортстандагы миллионнан артык татарның тел статусы мәсьәләсе һаман да булса ачык кала. Без телләр тигезлеге яклы.

Башкортстанда татар мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү өлкәсендәге көнүзәк мәсьәләләр исәбенә шәһәрләрдә һәм район үзкләрендә шул исәптән татарлар тупланып яшәгән Бәләбәй, Октябрьский, Нефтекамск шәһәрләрендә татар балалар бакчалары, гимназияләре, Уфада татар гимназия-интернаты ачу, Уфада татар балалары өчен Дәүләт курчак театрында һәм Уфа яшьләр театрында рус, башкорт труппалары белән беррәттән татар труппаларын да оештыру зарурлыгын, Башкорт дәүләт филармониясендә һәм аның филиалларында тотрыклы татар төркемнәрен оештыру кирәклеген дә билгеләргә кирәк. Педагогик көллиятләрендә татар бүлекләрен яңадан торгызу – гаделлек үрнәге ача. Әле Башкортстанда Татарстан ярдәме белән бердәнбер татар балалар аланы уңышлы эшләп килә. Сәләтле татар балаларын үстерү өчен Башкортстан җирлегендә аланнарның санын һәм финансларны арттырырга кирәк.

Бүген без чаң сугабыз. Башкортстан мәктәпләрендә татар телен укыту сәгатьләре кыскару, татар мәктәпләре ябылу - Башкортстан татарларының беренче урында торган иң зур проблемасы. Әгәр 1997 елда Республикада 1127 мәктәптә татар телендә укытылса, бүген аларның саны 628 генә калган. Соңгы 20 елда татар телен өрәнүче мәктәпләр 500 кимегән. 20 елда 500 мәктәп бетә икән, алдагы 20 елдан соң бездә татар милләт вәкилләре дә яши дип әйтергә исем өчен берничә мәктәп кенә торып калачак. Әлбәттә, бу бер Башкортстанга гына хас күренеш түгел. Ә ил буенча төшкән афәт. Татар телендәкем сөйләшер? Татар җырларын кем җырлар? Кемнәр татар театрларына йөрер? 20 нче йөз башындагы кебек эшкуарларга үз исәбенә мәктәпләр ачу көнүзәк мәсьәлә булып баса. Бертуган Рәмиевлар, Хөсәеновлар традицияләрен торгызырга кирәк.

Башкортстандагы милли-мәдәни үзәкләр арасында татарлар өчен Бүздәк районында ачылган бердәнбер үзәк эшли. Башка төп халыклар өчен аның саны 3-4. Монда, һичшиксез, баланс булу мөһим. Баланс –тигезлек. Гомумән, һәр гамәлдә булырга тиеш.

Башкортстанда “Юлдаш” телевидениесендә тотрыклы татр тапшыруы юклыгы татарлар тормышын чагылдыруга, дуслыкны ныгытуга киртә булып тора. Элек атнасына 20 минутлык “Рәйхан” тапшыруы бар иде. ул бетерелгәннән соң татар телендә бер генә тапшыру да калмады. Инде көн кебек ачык, дәүләт исәбенә чыгарылган Башкортстан телевидениесендә һәм радиоларында татар тапшырулары халык исәбенә пропорциональ рәвештә булырга тиеш. Алар финанс ягыннан тиешле күләмдә тәэмин ителергә тиеш.

Соңгы вакытта Башкортстандагы татар әдәбияты күтәрелеш чорын кичерә. Язучылар берлеге әгъзасы булган һәм булмаганнарның саны 250дән артып китте. Әмма Башкортстан язучылар берлегенә әгъза булып керү татар язучылары өчен проблемага әйләнде. 2017 елда берлеккә алынган 12 кешенең бары тик берсе генә татар язучысы булуы бездә сораулар тудыра. Татарстан язучылар берлеге тарафыннан системалы ярдәм күрсәтү кирәклеге мөһим мәсьәлә булып тора.

Шуны аңларга кирәк, Башкортстандагы уникаль татар төбәк әдәбияты урындагы милли тел, мәдәни үзенчәлекләрне, башкорт, чуваш, финн-угор халыклары белән тыгыз багланышны чагылдырган әдәбият ул. Бу әдәбиятның тамырлары Дәрдемәнд, Галимҗан Ибраһимов, Мирхәйдәр Фәйзи, Мирсәй Әмир, Нәкый Исәнбәт, Әмирхан Еники, Илдар Юзеев кебек титаннарга барып тоташкан. Бу әдәбият гомум татар әдәби агымы эчендә, милли әдәбиятның бер өлеше буларак хәрәкәт итә, милләтебезгә хезмәт итә.

Фәндә Башкортстан татарларын үзенә бер этник төркем буларак махсус өйрәнү тиешле системага салынмаган. Ул Татарстан тарихына да Башкортстан тарихына да карый. Дөрес, соңгы елларда туган якны өйрәнүчеләр конференциясе оештырылу, аерым хезмәтләрнең чыгуы бу юлда өмет уята. Соңгы вакытта барлыкка килгән авырлыкларга карамастан, Башкортстан татарлары тулы тормыш белән яши.

Без – Башкортстан татарлары демократик рухлы, либераль карашлы Рөстәм Хәмитов җитәкчелегендәге Башкортстан хөкүмәтенең ярдәмен тоеп, киләчәктә дә Республикабыз өчен бөтен көчне салачакбыз. Республиканың 100 еллык тарихында эзлебез. Башкортстан ирешкән биеклекләрдә татарларның урыны зур өлеш алып тора. Шул уңайдан, Габдулла Тукайга, Муса Җәлилгә, Дәрдемәнгә, Уфада соңгы көннәрен үткәргән һәм монда җирләнгән Сәгыйть Рәмиевка, Фәридә Кудашевага һәйкәлләр ачу, бертуган Рәмиевлар хөрмәтенә музей булдыру, Фәридә Кудашеваның исемен Уфадагы үзәк урамнарның берсенә бирү – Уфа татарларының күптәнге хыялы.

Татарстан һәм Башкортстан Республикалары арасында килешүгә яңа сулыш бирү зарур. Кайвакыт чагылып киткән сәламәт булмаган ярышу, көнчеллек халыклар дуслыгына зыян китерә. Соңгы айларда легитим булмаган берничә генә кешедән торган деструктив көчләр Республикадагы стабильлекне какшатырга, Башкортстанга кемне кунакка чакырырга, кемне чакырмаска, нинди чараларны кайда һәм ничек үткәрергә кирәклеген тәкрарларга омтылалар. Без аларга әйтәбез: “Татарстан һәм Башкортстан конкурентлар түгел, а партнерлар булып яшәргә тиеш”. Әйдәгез, Башкортстанда да, Татарстанда да дуслык бәйрәмнәрен, фәнни мәҗлесләрне бергәләп оештырыйк. Бердәм яшик. Татарстанның Башкортстандагы вәкиллегенең актив эш башлавы киләчәктә өметләр уята. Без Татарстан җиткәчелегенең Башкортстан татарларына булган игътибарын һәрчак тоеп яшибез һәм рәхмәтләребезне белдерәбез.

Бер генә мисал, Бөтендөнья татар конгрессы аша соңгы 10 елда Башкортстан татарлары бүләк итеп бирлгән китапларның гомум бәясе 11 миллион 474 мең сум тәшкил итә. Әгәр дә федераль үзәк белән татарстан арасында Шартнамә булмаса, Татарстан безгә бу дәрәҗәдә ярдәм күрсәтә алыр идеме? Әлбәттә, юк. Шулай булгач, без – Башкортстан татарлары бу Шартнамәне озайту ягында, бу Шартнамәне озайту безгә дә кирәк. Шулай да Башкортстан татарларының телен, мәдәниятен саклап калу юлында Татарстан хөкүмәтен киң пландагы масштаблы ярдәменә аерым преференцияләренә мохтаҗбыз.

Башкортстандагы татар мәдәнияты сүнсә, гомум татар дөньясына инкыйраз куркынычы туачак. Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге янында мәгариф эшләре буенча өстәмә урыннар булдыру, мәктәпләрдә татар теле укыту эшен контрольдә тоту һәм бу юнәлештә ярдәм кулы сузарга мөмкинлекләр ачачак. Башкортстан тормышын тулырак чагылдыру өчен ТНВның Уфадагы корпункты эшенә зуррак мөмкинлекләр тудыру да нәтиҗәле гамәл булыр иде.

Күрүебезчә, Башкортстан татарларының тел, мәдәният, этник үзенчәлекләрен саклап калу, үстерү юлында проблемалар бар. Һәм аларны хәл итүдә җәмгыять оешмалары хөкүмәт белән, урындагы хакимият структуралары белән тыгыз элемтәдә эшләргә тиеш. Бары тик диалог юлы белән, бары тик мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү аша яңа үрләргә ирешергә мөмкин. Игътибарыгыз өчен рәхмәт!

Рәислек итүче: Бик зур рәхмәт, Марат әфәнде! Җәмәгать, киңәшләшеп аласы бар. Бер сәгатькә соңга калып эшлибез үзебезнең графиктан. Менә шундый тәкъдим бар. Берегез дә гаепләп кала күрмәгез, Хәзер Германия татар яшьләренең “Аргамак” иҗтимагый берләшмәсе рәисе Ямбаев Ильяс Ришат улына сүзне бирәбез. Аннары чит илдән килгән Бельгия татарлары берлеге рәисе урынбасары Вәлиева Регинага бирсәк. Аннары тәкъдим иттеләр Алма-Атадан Мөнир Ерзин – язучы, тарихчы, күп китаплар авторы, 90 яшьлек аксакалыбыз килгән һәм сүз сорый. Аңа сүзне бирмичә һич мөмкин түгел. Шуның белән тәмамларга. Тавышка куям шундый тәкъдимнәрне, тавыш бирүегезне сорыйм. Рәхмәт! Төшерегез. Тәкъдим кабул ителде. Ильяс Ямбаев - “Аргамак” иҗтимагый берләшмәсе рәисе. Германия иленнән. 5 минут. Рәхим итегез!

Ильяс Ямбаев: Кадерле милләттәшләр! Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, хөрмәтле Минтимер Шәрипович! Хөрмәтле Президиум, исәнмесез! Бүген күп әйтелде, татарлар дөнья буйлап сибелгән. Мин шул татарларның берсе. Себердә үсеп, әлеге вакытта Германиядә яшим. Һәм мин Германия татар яшьләре “Аргамак” оешмасы җитәкчесе.

Сез беләсез инде, Германиядә күп еллар Венера Вәгыйзова һәм Бари Дианов җитәкчелегендә “Татарлар Дойчланд” оешмасы эшен алып бара. Без моны 2015 елда рәсмиләштердек татар оешмасы булып, әмма яшь татарлар Германиядә күп еллар инде актив эш алып бара.

Кыска гына безнең тарих турында әйтеп китәм. Безнең ике төп юнәлешебез бар. Беренчедән, үзебез өчен, балаларыбыз өчен милли проектлар оештырабыз һәм икенчесе, без җирле халыкны, немецларны татарлар белән һәм татар мәдәнияте белән, тарихы, халкы белән таныштырырга тырышабыз. Мисал өчен, былтыр Аргамак балалар өчен рәсем бәйгесен уздырды. Төрле илләрдән без рәсемнәр алдык һәм күп илләрдән катнашучылар булды. Һәм азактан “Татарлар Дойчланд” зур оештырган көзге очрашуда шул җибәрелгән рәсемнәрдән без күргәзмә ясадык.

Башка проектларга килсәк, былтыр Кельн шәһәрендә немецлар өчен без шундый кичә ясадык. Анда без танылган татарлар һәм Татарстан Республикасы турында сөйләдек. Әйтеп китәсем килә, “Инвест Татарстан” агентлыгы Республика турында бик яхшы, сыйфатлы фильмнар чыгара. Шуларның берсе – ул “Татарстан хәзинәләре”, төрле телләргә тәрҗемә ителгән. Без шул фильмнарны Татарстан турында, тарих турында, Республика турында немец телендә безнең кешеләрдә күрсәтәбез һәм сезгә дә киңәш – шундый файдалы, сыйфатлы материаллар белән кулланыгыз.

Бүген монда җыелган делегатлар – ул үз оешмаларның вәкилләре бу конгресс съездына килделәр. Минемчә, безнең оешмаларның төп максатларының берсе - татар халкын, татар милләтен башка халыкларга һәм милләттләргә таныштыру һәм таныту булырга тиеш. Төрле оешмалар үз көче белән, ничектер үз тәҗрибәсе белән шуны оештырырга, үткәрергә, тормышка ашырырга тырыша. Әмма без кайвакытта ничектер татарлар турында гына уйлыйбыз һәм үзебезнең оешмалар эчендә генә, гаиләләр эчендә генә нәрсәдер эшлибез, тышка чыкмыйбыз. Башка безнең белән бергә эшләгән кешеләргә, җирле кешеләргә үзебез турында сөйләмибез. Шуңа күрә милли эштә, минемчә, ниндидер диверсификация үткәрергә кирәк һәм башка халыкларны татар халкы, Татарстан Республикасы белән таныштырырга кирәк.

Билгеле, безнең Республика экономика ягыннан бик күп илләр белән бергә эшли. Бик актив эшли. Бизнес ягыннан Республикабыз дөнҗяның бик күп почмакларында билгеле һәм танылган. Әмма мәдәният ягыннан, гореф-гадәтләр ягыннан, гомумән менә шундый активлык бераз җитми шундый централь, гомуми дәүләт дәрәҗәсендә. Һәм шул очрактан минем конгресска тәкъдимем бар – чит илләрдә, төбәкләрдә урнашкан оешмаларга урынлы халык арасында татар милләтен популярлаштыру стратегиясе кирәк. Оешмаларның тәҗрибәсен җыеп, аны бергә туплап, махсус стратегия кабул итәргә кирәк, чөнки безнең оешмалар төрле җирләрдә бар. Менә Туран әйтеп китте, алар пәрәмәчләр пешереп, Америка халкына аны саталар да, шул акчадан җәмгыятьләре яши.

Мин белән себердә футбол турнирлары үткәрелә. Урта Азиядә бик күп татарлар анда аларның башка тәҗрибәләре бар. Һәм шуларны бергә туплап, гомумән, барыбызга да килешкән стратегия булсын иде. Мәсәлән, “Милләт 2025” булсынмы ул, ничек атасак та була. һәм бу очракта әйтәсем килә, Бөтендөня татар яшьләре форумы алар бик күп шундый заманча, матур гына милли проектлар уздыра.

Яшьләр белән аралашырга, бергә эшләргә кирәк. Чөнки алар заманча карыйлар эшләргә һәм дә инде, минемчә, олырак яшьтәге татар оешмаларының тәҗрибәсен җыеп, яшьләрнең энергиясен һәм тормышка альтернатив карашын бергә тупласак, бергә эшләсәк, без милли эшләрне яңа дәрәҗәгә чыгара алабыз. Делегатларга уңышлар телим! Рәхмәт игътибарыгыз өчен!

Рәислек итүче: Бик зур рәхмәт! Олы ихтирам белән ерактан килгән кунагыбыз 90 яшьлек аксакал Мөнир Ерзин – язучы, тарихчы. Аның фикерен дә тыңлыйбыз һәм Вәлиева Регина – Бельгия татарлары белән чыгыш алмашуларны бүгенге съездда тәмамлыйбыз, Аллабирса. Алкышлыйк әле, шушы яшьтә килгән съездга Казаныбызга.

Мөнир Ерзин: Әссәләмәгәләйкүм, хөрмәтле вә кадерле безнең олы җитәкчеләребез. Минтимер Шәрип улы, Рөстәм Нургали улы, Фәрит Хәйрулла улы, шулай ук безнең Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты рәисе Ринат Зиннур улы! Хөрмәтле вә кадерле кан кардәшләрем, туганнарым! Мин сезнең алдыгызда сезнең белән танышуым белән, сезнең белән танышуым белән үземне бәхетле дип исәплим.

Безнең халкыбызның тарихы төрки халыкларның эчендә иң бае дип әйтмәсәм дә, бай, һәр яктан тулы тарих. Иң мөһиме тарихта төрки халыклар кабиләләренең исемнәрен без эзләп өйрәнәбез, аны хәрефләп өйрәнәбез, ә безнең халыкның исеме 200 нче елның алдында ук төгәлләп, татар дип әйтелгән. Менә аның эзе нәрсәне күрсәтә? Бу безнең халкыбызның Үзәк Азиядә яшәп, Үзәк Азиянең бөтен яктан яңаруына өлешен кушып килгән шартын күрсәтә.

Тариихыбыз бай, язма тарихыбыз бай. Мин аның барын да әйтеп тормыйм. Бер генә мисал әйтергә рөхсәт кылыгыз. Безнең башкалабыз Казанда Үзәк Россиядә яшәгән татарларның тарихына кагылышлы язылган таш китап ята. Ул Татарстанның милли музеенда җайлашкан. Ул хатирә ташының өлгесе булып исәпләнә. Менә бу ташта Үзәк Азиядә яшәгән татарларның кем икәнлегенең, аларның саны, Үзәк Азиядә тоткан урыны һәм төрекләр арасындагы абруе иң мөһиме шул татар кабиләләренең бердәмлеге, тугрылыгы шунда язылган таш китап.

Без татарларның борынгы замандагы тарихын өйрәнеп, аны дөнья яктысына чыгарып, халкыбызның йөрәгенә, татарларның йөрәгенә, миенә сеңдерүенә бурычлыбыз. Моның өчен нәрсә кирәк? Моның өчен шул тарихны өйрәнә торган белгечләр, борынгы төрки телендә белә торган, фарсы телендә белә торган, кытай телендә белә торган галимнәребез кирәк. Мин аны юк дип кимсенеп әйтмим, ләкин аның дөньяга килүенә безгә юл куелмый килде.

Шуның өчен беренче тәкъдимем, Бөтендөнья татар конгрессы, аның Башкарма комитетына менә безнең борынгы заман татар тарихын өйрәнә торган белгечләрне әзерләү турында этәргеч көч булып торуын теләр идем. Икенче тәкдимем, безнең укымышы кешеләребез, остазларыбыз, мөгаллимнәребез бар. Аларның эчендә исемсез каһарманнарыбыз да бар. Алар татар халкының тарихын яшь буыннарга җиткезеп бирүче укытучылар, мөгаллимнәр, остазлар. Бу кешеләрнең без кадер-кыйммәтен белергә тиешбез. Алар күпме? Мин ул турыда бер ни әйтә алмыйм. Ләкин читтә яшәсәк тә, без халкыбызның, татарыбызның Татарстандагы әхвәлләре. Укыту эшләре турында җентекләп карап барабыз.

Шәхсән мин үзем математика буенча, химия, физика буенча. Өлге күрсәткән укытучыларны тәкъдирләү, алар турында мәгълүматларны без һәрвакытта ишетеп киләбез. Гафу итегез, шәхсән мин үзем бездән чыккан тарихчы укытучылар хакында, тел буенча белгеч укытучылар хакында, мәктәпләрдә булсын, югары уку йортларында булсын, алар буенча бер дә конкурс оештырылганын мин белмәдем. Менә аларны оештырырга кирәк, тәкъдирләү кирәк, аларны илһамландыру кирәк, кызыксындыру кирәк.

Бу Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитетының бурычы. Һәммәгезнең бурычы. Мин күп нәрсә әйтмим сезгә. Сез мине олылап утырасыз. 90 яшьлек карт бабай дип. Рәхмәт! Миңа Раббым тарафыннан бирелгән яшь сезгә дә насыйп булсын. Безгә дә килегез, кадерле кардәшләрем. Мин Казанга 6 нчы тапкыр килдем. Бу минем гомеремдәге зур бәхетнең олысы. Мин күп нәрсәне белдем, күп нәрсә хакында яздым: татарларым хакында, Казаным хакында. Мин язучы булмасам да, миңа шуны язарга насыйп булды. Мин Казанга нурланып килдем, дәртләнеп килдем, моңланып килдем. Һәр елны кайтуымда шулай ук нурланып, дәртләнеп кайттым. Кардәшләр, шул нәрсә сезгә дә насыйп булсын!

Менә бу китап мин Казанга сәфәргә чыгар алдыннан аның 20 данәсен алып килдем. Менә бу безнең, Кытай дип әйтәсез, юк. Ул Сциньзян- Уйгыр автономия районы, шунда яшәгән татарларның борынгы заманнан башлап, соңгы вакытларга кадәр булган тарихы.

Рәислек итүче: Бик зур рәхмәт, Мөнир абый! Йомгаклау сүзе Бельгиядән килгән Регина Вәлиевага бирелә. Рәхим итегез!

Регина Вәлиева: V съездда катнашканнан бирле Бельгия татарлары җәмгыятебез үсте, ныгыды. Бөтендөнья татар конгрессы белән без көндәлек элемтәдә. Аларның ярдәмен тоябыз һәм шуңа да без бик рәхмәтле.

Милли бәйрәмнәр, Сабантуйлар, татар ашлары мастер-класслары үткәргәндә хәзер инде күренешләре дә башкача. Моңарчы милли киемнәрне генә кия торган булсак, хәзер исә һәр чарабызны милли кул эшләре белән дә бизибез. Саба районыннан, Алексеевск районыннан, Әлки районыннан халкыбызның милли эшләнмәләрен Бельгия патшалыгында горурланып күрсәтәбез.

Актык елларда безнең эшебез сыйфат һәм тизлек ягыннан да артты. Мәсәлән, ватандашларыбыздан кала Бельгиянең төп халкы да күбрәк Татарстан белән кызыксына һәм тарихи калабызга йөри башладылар. Аларның күбесе Татарстанны ишетеп кенә белделәр. Мавыктыргыч туризм маршруты итеп тә алар нәк менә бу Республиканы сайладылар. Шуңа күрә безнең өлешебез дә кергәндер дип саныйм.

Бельгия татарлары арасында әдәби телебезгә кызыксыну уянуын язучыбыз Гөлсинә Галимуллинаның әсәрләреннән күрәбез. Үткән елны ул безнең Бельгия дә килеп, язучылар һәм укучылар белән очрашты. Быел “Идел” журналыннан Альбина Әбсәлямованы чакырдык. Аның абонентларына язылдык. Күреп торганыгызча, халыкны төрле мавыктырырга була.

Бельгиядә һәм күрше илләрдә татар телен яшьли өйрәнеп килеп, югалтучылар, татар телендә аралаша белмәүче татарлар һәм балалар бар. Телне балачактан өйрәнгәч, ул гомергә кала. Үзем дә гомеремдә 8 тел өйрәндем. Ләкин туган телем - татар теле иң якын тел булып кала. Быел Бельгия татарлары җәмгыяте балалар өчен Испаниядә татар телле лагерь оештырды. Үткән елда лагерь пилот проекты гына булса, быел инде ул чын мәгънәсендә җитдилек белән эшли. Бу лагерьгә Бельгиядән, Германиядән, Голландиядән, хәтта Татарстанның үзеннән дә балалар җыела. Бу көннәрдә анда дистәләп бала ял итә һәм тел өйрәнә.

Лагерьны оештырырга күп ярдәмне Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы күрсәтте. Ул Әлки районының мәктәпләреннән бу шартларда эшли алучы әдәби тел белән сөйләшә торган, милли мохитне сеңдереп үскән укытучы Рәмзия Сөнгатуллина җибәрде. Безнең балаларыбыз күбесе катнаш гаиләдән. Шуның өчен милли гореф-гадәтләрне үзенә туплаган укытучы әлеге балаларга чын мәгънәсендә үрнәк булып тора.

Бөтендөнья татар конгрессы татар китаплары тапшырды. Шуларны кулланабыз, шуның өчен зур рәхмәт! Бу съезд көннәрендә дә лагерь турында фикердәшләребезгә, ватандашларыбызга, милләттәшләребезгә сөйләдек. Проект белән кызыксынучылар күбәя. Бу кирәкле проект. Аны киләчәктә дә дәвам итәргә тырышырбыз. Чөнки күп Европа илләрендә татар мәктәпләре, татар дәресләре оештырырга мөмкинлек әлегә юк. Җәйге лагерь формасын бик нәтиҗәле итеп бирәбез. Быел Бельгия татарлары Брюссельдә генә түгел, Испаниядә дә Сабантуй үткәрәләр. Аны үткәрергә Татарстан Мәдәният министрлыгы безгә бик булыша. Аның өчен зур рәхмәт!

Чын мәгънәсендә, съездга җыелган милләттәшләребез өчен иң яхшы, уңайла шартлар тудырылган һәм бик югары дәрәҗәдә оештырылган. Татарстан Республикасы җитәкчелегенә, Рөстәм Миңнехановка чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә. Бөтендөнья татар конгрессының һәрбер хезмәткәренә шәхсән җылы теләкләремне җиткерер идем. Хәзерге вакытта конгресста бик көчле коллектив эшли. Бу безгә, әлбәттә, җиңеллек тә бирә. Бергәләп шулай алга таба да эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт!

Рәислек итүче: Бик зур рәхмәт! Хөрмәтле делегатлар, чыгышлар өчен регламентта каралган вакытыбыз күптән чыкты. Менә болай эшлибез, җәмәгать. Бүгенге Президент приемында сезгә ике минутлык сүз бирәбез. Язганнарның барсы да чыгыш ясарга өлгермәде. Съезд саен шулай. Ләкин фикер алышуны тәмамларга дип тәкъдим ителә. Шулай да үзегезнең тәкъдимнәрегезне һәм чыгыш проектларыгызны секретариатка бирүегезне сорыйм. Алар съезд нәтиҗәләре буенча махсус җыентыкта урын алачак.

Кем фикер алышуларны тәмамларга дигән тәкъдим белән килешә, мандатларыгызны күтәрүегезне сорыйм. Төшерегез. Кем каршы? Битараф? Юк. Бик зур рәхмәт! Әйткәнемчә, алда тагын 4 мәсьәлә карыйсы бар әле.

Көн тәртибенең беренче һәм икенче сораулары буенча безгә карарлар кабул итәргә кирәк. Хөрмәтле делегатлар! Редакция комиссия утырышында аның рәисе итеп делегат Васил Габтелгаяз улы Шәйхразиев сайланды. Редакция комиссиясе исеменнән бу мәсьәлә буенча сүз Шәйхразиев Васил Габтелгаяз улына бирелә. Рәхим итегез!

Васил Шәйхразиев: Хөрмәтле делегатлар! Сез барыгыз да докладларны һәм чыгышларны тыңладыгыз. Аларда яңгыраган фикерләрне исәпкә алып, Бөтендөнья татар конгрессының контроль-ревизия комиссиясенең доклады раслауга тәкъдим ителә.

Рәисле итүче: Нинди фикерләр? Докладны тыңладык, фикер алыштык. Расларга тавышка куям. Редакция комиссиясе исеменнән съезд карарлары проектлары буенча әйтелгән беренче көн тәртибе мәсьәләсе буенча контроль-ревизия комиссиясе докладын расларга тавыш бирүегезне сорыйм.

Кулларыгызны күтәрегез.

Битараф һәм каршылар? Юк. Доклад расланды.

Икенче мәсьәлә буенча рәхим итегез, Васил Гаязович.

Васил Шәйхразиев: Чыгышларда яңгыраган фикерләрне һәм бәйләмәләрне исәпкә алып, Бөтендөнья татар конгрессының Башкарма комитетының эшен кәнәгатьләндерерлек дип бәяләргә тәкъдим ителә.

**Рәислек итүче:** Шундый фикерләр яңгырады чыгышларда да, түгәрәк өстәлләрдә дә. Мин бу фикерне һәм андый бәяне тавышка куям. Кем риза, мандатларыгызны күтәрегез. Төшерегез. Хупланды. Карар кабул ителде. Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитетының эшен кәнәгатьләндерерлек дипбәяләнә.

**Васил Шәйхразиев:** Хөрмәтле делегатлар, сез докладларны һәм чыгышларны тыңладыгыз. Резолюция проектында төп бәяләмәләр һәм тәкдимнәр чагылыш тапкан. Ул текст сезнең кулларыгызда. Резолюцияне нигездә кабул итәргә дигән тәкъдим кертәм.

**Рәислек итүче:** Нинди фикерләр бар? Нигездә кабул итәргә – кем шушының белән ризалаша, мандатларыгызны күтәрүегезне сорыйм. Төшерегез. Нигездә хупланды.

**Васил Шәйхразиев:** Кертелгән үзгәрешләр редакцияләү характерында. Искәртеп шуны әйтәм, резолюция проектында съезд делегатларыннан кергән барлык тәкъдимнәрне исәпкә алып, Милли Шура тарафыннан программа чаралары эшкәртүне күздә тотыла. Шуларны исәпкә алып, резолюция текстын тулаем кабул итәргә тәкъдим ителә. **Рәислек итүче:** Өстәмәләрне кертергә программада карарга дигән фикерләрне әйттек. Тавышка куям. Кем риза – мандатларыгызны күтәрегез. Төшерегез.

Хөрмәтле делегатлар, көн тәртибенең 3 пункты буенча съездның татар халкына мөрәҗәгатен кабул итү мәсьәләсе каралырга тиеш.

**Фәүзия Бәйрәмова**: Җәмәгать, монда бер мәсьәлә бөтенләй күтәрелмәде. Ул да булса, татар халкының хокукларын яклау мәсьәләсе. Беркем телгә алмады. Шуңа күрә мин тәкъдим итәм, резолюциягә татар конгрессы каршында татар халкының хокукларын яклау комитетын төзергә. Чөнки безнең киләсе 5 еллыкта бөтен эшчәнлегебез тел яклау, мәктәпләрне яклау, хәтта Татарстанны судлар каршында яклауга кайтып калачак.

Европа татарларының төп эше гармун тартып, пәрәмәч ашап йөрү түгел, ә татарларның бозылган, кимсетелгән хокукларын бөтен дөнья каршында яклау булачак. Тавышка куегыз.

**Рәислек итүче:** Фәүзия апа, булды рәхмәт!Тавышка куймыйбыз. Без бит инде тавышка куйдык. Тәкъдимнәрегез булса, менә монда язма рәвешендә бирәсез.

**Фәүзия Бәйрәмова**: Аннан мин сезгә хат язган идем. Бауман урамын Сөембикә, ханбикә исеменә алмаштырырга. Без татар халкының рухы, тарихы турында сөйлибез, ә конкрет бернәрсә дә эшләмибез.

**Рәислек итүче:** Редакцион комиссиясе карар,Фәүзия апа.

**Фәүзия Бәйрәмова**: Шуңа күрә конгресс исеменнән, корылтай исеменнән Казан шәһәренең Бауман урамын Сөембикә, ханбикә исеменә алмаштырырга тәкъдим итәм.

**Рәислек итүче:** Җәмәгать, тәртипле генә иттереп, ничек эшләдек кичә, ничек эшләдек бүген, бу фикерне дә искә алып, редакцион комиссиясе тәкъдиме буенча карарга кирәк. Программа эшләнеп, шундый тәкъдим белән резолюцияне кабул иттек сезнең белән. Мин тавышка куйдым. Моны программа караганда Ринат Закиров һәм башкалар, яңа сайлана торган Шура менә шунда кертеп каралыр һәм делегатларга җиткерербез.

Хөрмәтле Васил Гаязович, редакция комиссиясенең бу мәсьәлә буенча фикере ничегрәк? 3 пункты буенча съездның татар халкына мөрәҗәгатен кабул итү мәсьәләләрен каралырга тиеш иде. каралдымы?

**Васил Шәйхразиев:** Хөрмәтле делегатлар! Мөрәҗәгать проекты сезнең кулларыгызда. Аның асылында бүген яңгыраган төп фикерләрнең чагылдыруын искә алып, проектны тулаем кабул итәргә дигән тәкъдим бар.

**Рәислек итүче:** Шул тәкъдимне тавышка куям. Мандатларыгызны күтәрүегезне сорыйм. Төшерегез. Кем риза түгел? Кем битараф? Юк. Кабул ителде. Бик зур рәхмәт, Васил Гаязович, сезгә! Хөрмәтле делегатлар, көн тәртибенең 4 пунктында Бөтендөнья татар конгрессының уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү каралган. Шул үзгәрешләр турында сүзне Мәскәү өлкәсе төбәк татар милли-мәдәни мохтарияте рәисе **Мохтасаров Фәрит Шамил** улына бирәм. Рәхим итегез! Игътибар белән тыңлавыгызны сорыйбыз.

**Фәрит Мохтасаров**: Хөрмәтле Президиум, хөрмәтле дуслар! Беренчедән, шушы трибунадан мин үзебезнең Мәскәү өлкәсе татар җәмгыяте исеменнән сезгә, Татарстан хөкүмәтенә, Исполкомга шушы елларда күп кенә ярдәм иткәнегез өчен үземнең рәхмәтемне белдерәм.

25 ел узган. Ул елларда бик күп чаралар уздырылган. Алар бөтенесе дә татарны регионнарда уятырга ярдәм иткән. Һәм мин уйлыйм, бүгенге съездан соң киләчәктә дә Исполком һәм федераль автономия бергә регионнарда татарларга тагын да ныграк берләшеп эшләргә ярдәм итәр дип улыйм.

Көн тәртибенә күчкәндә, хөрмәтле делегатлар, яңа редакция структура үзгәрешләрне һәм актуаль булган закончылык таләпләрен исәпкә ала. Беренче чиратта, конгрессның идарә итү структурасын җитди үзгәртү күздә тотыла. Бу нисбәттән чыгып, Россия Федерациясе хокукы яссылыгындагы күпчелек оешмаларның да структуралары өйрәнелде, аларның уңай тәҗрибәләре исәпкә алынды. Һәрдаим эшләүче югары орган буларак, Совет булдырырга тәкъдим ителә.

Президент Рөстәм Нургали улы әйткәнчә, аны Милли Шура дип атау чыннан да уңышлы булыр иде. Ул 5 елга сайланырга тиеш. Составы 75 кешедән дә артмаска тиеш дип фаразлыйбыз. Аның вәкаләтләре 6.4 пунктында бирелгән. Милли Шураның ел саен үтә торган утырышлары арасында эшне аның Президиумы алып барачак. Бу структура 15 кешедән дә артмаска тиеш дип билгелибез. Ул Милли Шура әгъзаларыннан утырышта сайлап куелырга тиеш була.

Милли Шураның Башкарма комитеты да күздә тотыла. Ул съезд һәм Милли Шура карарларын, конгрессның программаларын үтәүне оештырачак, хисап эшләрен алып барачак, җирле оешмаларга оештыру һәм методик ярдәм күрсәтәчәк. Конгресс әгъзаларенең реестрын алып барачак һәм башкалар.

Милли Советны һәм аның Президиумын съезд тарафыннан сайлана торган рәис җитәкләячәк. Ул иң югары идарә итүче киң вәкаләтле йөз булачак. Аның 5 урынбасары булырга тиеш дип билгеләнә. Бу урыннардагы оешмалар белән эшнең адреслылыгын тәэмин итәргә тиеш. 3 урынбасар – Россия регионнары оешмалары, чит илләрдәге оешмалар һәм Татарстан җирлегендәге оешмалар һәм фәнни учрежденияләр белән эшләүне алып баруны күздә тота. Алар шул оешмалардан тәкъдим ителергә тиеш була.

Россия оешмалары белән аныклап әйткәндә федераль милли-мәдәни мохтарият белән тыгыз элемтәдә эшләү өчен тагын бер урынбасарны мохтарияттән тәкъдим итәргә тиеш була. Беренче урынбасарга каралган Милли Шураның Башкарма комитеты җитәкчесе үзенең вазыйфалары буенча беренче урынбасар итеп рәис тарафыннан үзенең вәкаләтләре срогына билгеләнә, сайланмый.

Устав проектында конгрессның структурасында контроль-ревизия комиссиясе үз урынында кала. Бу агымдагы закончылык таләбенә туры килә. һәрбер структураның вәкаләтләре һәм бурычлары тәфсилләп чагылдырыла. Шунысын әйтергә кирәк, съездлар арасында үткән чорда федераль законнарга үзгәрешләр кертелде. Алар шулай ук проектта исәпкә алынды. Шулай ук конгрессның югары бүләге Милләт каһарманы орденын да Уставта чагылдыру күздә тотыла. Барлык сораулар буенча да юстиция министрлыгыннан кирәкле консультацияләр алынды. Шулардан чыгып уртак проектны расларга тәкъдим ителә.

**Рәислек итүче:** Рәхмәт! Сораулар булмаса бу тәкъдимгә, әйтелгән үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән Уставны яңа редакциядә кабул итүне мин тавышка куям. Тавыш бирүегезне сорыйм. Төшерегез. Рәхмәт. Кем риза түгел? Юк. Кем битараф. Битараф берәү бар. Рәхмәт. Икенче мәсьәлә буенча Фәрит Шамилевич?

**Фәрит Мохтасаров**: Сезнең кулларыгызда көн тәртибенең бу соравы буенча аерым карар проекты бар. Анда берничә пункт каралган. Аны бөтенегез дә күргәнсездер. Шулар арасында регионара Союз Уставын гамәлдән чыгару күздә тотыла. Чөнки без барыбыз да Бөтендөнья татар конгрессы Халыкара союзына керәбез. Тагын бер юридик зат булуы кирәк түгел. Хәтта Устав эчтәлекләре дә тәңгәл килә. Шулай ук аерым положение кирәклеге дә билгеләнде. Союзга оешмаларны әгъзалыкка алып, яки Союздан чыгу тәртибе элек юк иде. Бу бик мөһим мәсьәлә. Ул кирәкле чагылыш тапты. Тиешле документлар исемлеге булдырылды.

Положениедә закон таләбендә булган тиешле взнослар түләү тәртибе дә билгеләнде. Бер взнос 5 мең сум. Еллык взнос 3 мең сум күләмендә тәкъдир итә. Болар нигездә техник мәҗбүри таләпләрдән чыгып кертелде. Әйтелгәннәрне исәпкә алып, карарны тулаем кабул итәргә тәкъдим ителә.

**Рәислек итүче:** Рәхмәт! Сораулар булмаса бу тәкъдимне дә, бу карарны да тавышка куям. Кем дә кем риза? Төшерүегезне сорыйм. Кем каршы? Юк. Кем битараф? Берәү, икәү. Кабул ителә. Бик зур рәхмәт, Фәрит әфәнде. Сезнең бүтән сүзегез юктыр.

Хәзер бер җитди мәсьәлә бар. Бөтендөня татар конгрессының вәкаләтле органы. Милли Шура составын сайлау. Бу мәсьәлә шулай ук вәкилләр утышында кичә бик игътибар белән каралды. Расланган Устав буенча Милли Шурага иң күбе 75 кеше сайланырга тиеш Устав нигезендә. Состав буенча тәкъдимне игълан итәр өчен сүз Бөтендөнья татар конгрессының Әлмәт бүлеге җитәкчесе Сәләхов Ильяс Рәхимҗан улына бирелә. Рәхим итегез!

**Ильяс Сәләхов**: Хәерле көн, хөрмәтле Президиум! Кадерле милләттәшләр! Рөхсәт итегез, Бөтендөня татар конгрессы сайлау органнары составын игълан итәргә.

1. **Абдуллин Рөстәм Шәкүр улы** – Ерак Көнчыгыш татарлары рәисе
2. Әбләзов Камил Алим улы - Сарытау өлкәсе Төбәк татар милли-мәдәни мохтарияте рәисе
3. Акҗегетов Бәкер Госман улы – “Пенза өлкәсе татар милли-мәдәни мохтарияте” Төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе
4. Акчурин Ренат Сулейманович – Россия медицина фәннәре академиясенең Мясников исемендәге клиник кардиология институтының йөрәк-кан тамырлары бүлеге җитәкчесе, Татарстан Республикасы фәннәр Академиясенең шәрәфле әгъзасы (Мәскәү)
5. Алимбаев Тамир Алимбай улы – Омск шәһәре татар милли-мәдәни мохтарияте иҗтимагый оешмасы рәисе
6. Әминов Илшат Юныс улы – “Яңа гасыр” Телерадиокомпаниясенең генераль директоры, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты
7. Атик Али - Финляндия Ислам җәмгыяте мәхәлләсе рәисе (Хельсинки шәһәре, Финляндия)
8. Әхмәтшин Равил Кәлимулла улы - Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле
9. Вәгыйзова Венера Васыл кызы – "Татарлар Дойчланд" Мәдәниара интеграцион үзәге рәистәше (Германия)
10. Валиев Разил Исмәгыйл улы - Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли  мәсьәләләр комитеты рәисе
11. Валиева Лилия Кадырҗан кызы – “Бельгия татарлары” Берлеге җитәкчесе
12. Галимов Айдар Гани улы – Татарстан Республикасының халык артисты
13. Галимов Фәнир Гыйльметдин улы – “Бөтенроссия татар авыллары” иҗтимагый оешмасы рәисе
14. Ганиев Рөстәм Мәҗит улы - Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитетының Түбән Кама бүлеге җитәкчесе
15. Ганиев Эдуард Әнвәр улы - Иске Кулаткы районы муниципаль берәмлек башлыгы
16. Гәрәев Әмир Гыймадислам улы - Новосибирск өлкәсе Төбәк татар милли-мәдәни мохтарияте президенты
17. Гәрәев Мәхмүт Әхмәт улы - Армия генералы, хәрби фәннәр һәм тарих фәннәре докторы
18. Гыйбатдинов Фәрит Абдулла улы - “Чуашстан Республикасының милли-мәдәни татар автономиясе” иҗтимагый оешмасы рәисе
19. **Гыйльметдинов Илдар Ирек улы** - Федераль татар милли-мәдәни мохтарияте советы рәисе, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты, Дәүләт Думасы Милләтләр эше комитеты рәисе
20. Гыйләҗев Искәндәр Аяз улы - Татарстан Фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры
21. Гобәйдуллина Сания Әсхәт кызы – РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе (Германия)
22. Дебердеев Казым Шагазан улы – "Партнер-Татарстан" Сәүдә Компаниясенең генераль директоры (с. Урта Әләзән)
23. Егоров Иван Михаил улы - «Ак Барс» холдинг компаниясенең генераль директоры, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Республикасы керәшеннәре иҗтимагый оешмасы рәисе
24. Жехтунова Гөлзәлинә Заһит кызы – Ида-Вирумаа татар мәдәнияте Җәмгыяте идарәсе әгъзасы (Эстония)
25. Зәбиров Руслан Рамил улы - Ырынбур өлкәсе Төбәк татар милли-мәдәни мохтарияте рәисе
26. Заһидуллина Дания Фатыйх кызы - Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе вице-президенты
27. Зәйдуллин Ркаил Рафаил улы– шагыйрь, Г. Тукай исемендәге Татарстан Республикасы Дәүләт премиясе лауреаты
28. Закиров Ринат Зиннур улы - Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты рәисе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, “Казан” Милли мәдәният үзәге рәисе
29. Зиннуров Ирек Хәйдәр улы - Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты, Бәйсез Дәүләтләр Бердәмлеге эшләре, Евразия интеграциясе һәм милләттәшләр белән элемтә буенча Россия Федерациясе Дәүләт Думасы комитеты әгъзасы
30. Исхаков Дамир Мәүләви улы - БТК татар конгрессы бюросы әгъзасы, Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитетының этно мониторинг Үзәге җитәкчесе, тарих фәннәре докторы
31. Канюкаев Фәхретдин Бәдретдин улы  -Дуслык» Самара региональ иҗади-иҗтимагый оешмасы президенты
32. Кәримов Тәуфыйк Әкрам улы – Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисенең урынбасары, Казакъстан Республикасы татар һәм башкорт Конгрессы рәисе
33. Колесникова Лена Рәфыйк кызы - Чиләбе өлкәсе татарлары конгрессы Башкарма комитеты рәисе
34. **Кузнецовас Таирас Сергей улы –** Литва Республикасында Бөтендөнья татар конгрессы вәкиле
35. Локманов Алик Харис улы - Бөтендөнья татар конгрессының Башкортостан Республикасындагы вәкиле
36. Локманов Юнис Халит улы – “Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге татар җәмәгатьчелеге”нең Төбәкара мәдәни-агарту иҗтимагый оешмасын гамәлгә куючы
37. Мансуров Зиннур Мөзип улы – шагыйрь, Г. Тукай исемендәге Татарстан Республикасы Дәүләт премиясе лауреаты
38. Миңнәхмәтов Җәүдәт Мидехәт улы – «Татарча көрәш» Бөтенроссия көрәш федерациясе  Президенты, “Татарстан Республикасында газлаштыру, энергияне саклау технологияләре һәм инженер челтәрләрен үстерү" Фонды директоры
39. Миңнуллин Роберт Мөгаллим улы – шагыйрь, журналист, поэт, журналист, сәяси эшлекле, Г. Тукай исемендәге Татарстан Республикасы Дәүләт премиясе лауреаты
40. Миргалиева Зилә – Монреаль татарлары Ассоциациясе президенты (Канада)
41. Мөслимов Ильяс Булат улы – эшмәкәр-меценат, җәмәгать эшлеклесе
42. Мөхәммәтҗанов Рафаил Рәфкать улы – Нижневартовск шәһәре "Мирас" Төбәк татар милли-мәдәни мохтарияте иҗтимагый оешмасы рәисе
43. Мөхәммәтшин Рәфыйк Мөхәммәтша улы - Россия ислам институты ректоры, “Исламны өйрәнү үзәге” Дәүләт бюджет оешмасы директоры, ислам мәгарифе Шурасы рәисе (Казан шәһәре)
44. Мөхтәсәров Фәрит Шамил улы – Мәскәү өлкәсе Төбәк татар милли-мәдәни мохтарияте рәисе
45. Нәбиуллин Ришат Хисмәтулла улы - Ташкент шәһәренең татар иҗтимагый мәдәни-агарту үзәге рәисе (Ташкент шәһәре, Узбәкстан)
46. Нигъмәтуллин Роберт Искәндәр улы - Россия Фәннәр академиясенең океанология институты фәнни җитәкчесе, Россия Фәннәр академиясе академигы
47. Сәләхов Мәкъзүм Халимулла улы - Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе Президенты
48. Салихов Данил Хабибрахман улы – Татарстан Республикасы Язучылар союзы рәисе
49. Сатаров Нурулла Гарифулла улы – Төмән өлкәсе татарлары конгрессы президенты
50. Сафин Рәмис Фарук улы – Ульян өлкәсе татар милли-мәдәни мохтарияте Башкарма комитеты рәисе, “Яңа гасыр” Телерадиокомпаниясенең Ульян өлкәсендәге филиалы директоры
51. Сафиуллина Фәвия Әхтәм кызы - Свердловск өлкәсе татарлары (Урал татарлары) конгрессы рәисе урынбасары
52. Сюняев Рәшит Али улы - Макс Планк җәмгыятенең астрофизика институты директоры; Космик тикшеренүләр институтының баш фәнни хезмәткәре; Россия фәннәр академиясе академигы (Гархинг шәһәре, Германия)
53. Тукаев Марс Рифкать улы - Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты рәисе урынбасары – РФ төбәкләрендәге татар иҗтимагый оешмалары белән эшләү бүлеге мөдире
54. Туран Апакай - Америка төрки-татар ассоциациясе президенты (Сан-Франциско шәһәре, АКШ)
55. Уразаев Фәрит Язкәр улы- Бөтендөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе Башкарма директоры
56. Фәйзуллин Вәгыйз Исмәгыйль улы - «ЯР» Красноярск өлкәсе Төбәк татар милли-мәдәни мохтарияте” иҗтимагый оешмасы Шурасы рәисе, БТК БК әгъзасы, ФТМММ Шурасы әгъзасы
57. Фәйзуллин Равил Габдрахман улы – шагыйрь һәм профессиональ язучы, Татарстанның халык шагыйре, РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе, Г. Тукай исемендәге Татарстан Республикасы Дәүләт премиясе лауреаты (1973), М. Җәлил премиясе лауреаты
58. Фәттахов Энгель Нәвап улы - Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры
59. Хавыев Алмаз Альберт улы - авыл хуҗалыгы машиналары кафедрасы доценты, (“Академик Д.Н.Прянишников исемендәге Пермь дәүләт авыл хуҗалыгы академиясе” Федераль дәүләт бюджет югары белем бирү мәгариф оешмасы)
60. Хәҗипов Ясәви Таһир улы - «Нур» Ярославль өлкәсе Төбәк татар иҗтимагый оешма шурасы рәисе
61. Хәкимов Рафаил Сибгат улы – Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Ш. Мәрҗани исемендәге тарих Институты директоры.
62. Хәмидуллина Камәрия Зиннур кызы - Казан шәһәренең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясе директоры, Казан шәһәр Думасы депутаты
63. Хафизов Надир Мансур улы – Түбән Новгород өлкәсе Төбәк милли-мәдәни мохтарияте рәисе
64. Хөснуллин Марат Шакирҗан улы - Шәһәр төзелеше сәясәте һәм төзелеш мәсьәләләре буенча Мәскәү Хөкүмәтендә Мәскәү шәһәре мэры урынбасары
65. Хөснуллина Мәүлиха Тимершәех кызы – Прокопьевск шәһәре Җирле милли-мәдәни мохтәрияте Идарәсе рәисе урынбасары
66. Шаһиморатова Альбина Әнвәр кызы – Россия Федерациясенең атказанган артисты
67. Шәйхразиев Васил Габтелгаяз улы - Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары
68. Шакиров Әзһәр Шафыйкъ улы – театр һәм кино актеры, , РСФСРның халык артисты, Татарстан АССРның атказанган артисты, Г. Тукай исемендәге Татарстан Республикасы Дәүләт премиясе лауреаты
69. Шакиров Данис Фәнис улы – Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары
70. Шамил-углы Юлай – Висконсин университеты профессоры (США)
71. Шарипов Флюр Нуриәхмәт улы – “Европа татарлары Альянсы” рәисе
72. Юнысов Марат Равил улы – “Курган өлкәсе татарлары конгрессы” төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе
73. Ильяс Ямбаев – "Аргамак" татар яшьләре оешмасы (Германия)
74. Яркаев Рәис Марис улы – Санкт-Петербург шәһәре Татар милли-мәдәни мохтарияте рәисе
75. Яруллин Тәбрис Мөдәрис улы – Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе. Тәмам.

Рәислек итүче: Тәмам. 75 кеше. Милли Шураның составына тәкъдим ителде. Безнең дә тәкъдим бар, кадерле делегатлар. Бүгенге VI съездда бертавыштан олы ышаныч күрсәтеп, сайлык әле шушындый беренче мәртәбә БТКның Милли Шурасын. Тавышка куям, кем дә кем риза тәкъдимнәр белән, тавышыгызны бирүегезне сорыйбыз. Төшерегез. Кем каршы? Юк. Кем битараф? Юк. Берәү бар. Венерамы әле? Кем әле безнең чибәр кызыбыз? Битараф булып утыра. Алкышлап тәбриклибез сайланган кешеләрне. Беренче Милли Шура составы.

Хәзер Милли Шура рәисе кандидатурасы буенча тәкъдимнәр кертү кирәк. Сүз Татарстан Язучылар берлеге рәисе Салихов Данил Хабибрахман улына бирелә. Делегат.

Данил Салихов: Хөрмәтле Президиум! Хөрмәтле Корылтай делегатлары! Республикабыз, шәһәребез, корылтай кунаклары! Безне күзләрен алмыйча зәңгәр экраннардан карап утырган милләттәшләребез дә бар. Сезне шушы зәңгәр экраннар артында утырган бөтен татар милләтен мең еллык тарихы булган Татарстан Язучылары берлеге исеменнән бүгенге корылтай белән чын күңелдән котлыйм.

Татар чынлап та алга бара. Бүгенге эшләгән эшләрдән без бик күп әйберләр күрдек. Чыгышларда 50 ел элек Татарстаныбыз ничек булса, урамында ике сүз татарча сөйләшергә куркып яшәгән халык булса, без бүген мәчетләребезгә җыелып, рәхәтләнеп дога укыйбыз. Бу татарның яшәеше дип аңлыйм.

Ә инде бүген безнең шушы Шурабызны җитәкләрлек, аның камытын тартып барырлык шәхес табылырга тиеш. чынлап та ул безнең арабызда бар. Барыгызга да билгеле булганча, үзем электрик һөнәреннән бөтен баскычлар аша уза-уза, бүгенге көндә Премьер-министр урынбасары вазыйфасына алынган һәм шушы камытны матур итеп алып бара торган, бүгенге көндә шушы безнең сәясәтебезне, милләтебезне яшәтүдә үзенең көчен кызганмаган, Татарстанның гигант шәһәрен җитәкләгән Яр Чаллы шәһәренең мэры Шәйхразиев Васил Габтелгаяз улын мин тәкъдим итәр идем.

Берегез дә бу иптәш турында белми дип әйтеп булмый. Аның Татарстанга, милләтебезгә кылган эшләре барыбызның да күз алдында. Урамнарыбызда, шәһәрләребездә илебез буйлап безнең йөк машиналары Камазлар, гигант йортлар, юллар төзелешендә дә аның көче күп керде. Шуңа күрә дә бу иптәш бар яктан да чыныккан, бар яктан да үзен күрсәткән кеше. Болай да ул шушы эшне башкарып килә. Без инде, туганнарыбыз, матур гына итеп, шушы иптәшебезгә шушы камытны кидерсәк, киләчәктә милләтебез тагын да алга китәр.

Рәислек итүче: Бик зур рәхмәт! Мөхтәрәм делегатлар! Шәйхразиев Васил Габтелгаяз улын тәкъдим иттеләр. Ул инде бүген редакцион комиссиянең рәисе буларак чыгышлар да ясады. Ул кандидатураны үзебезнең Республика Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов тәкъдим дә итте, хуплады. Һәм аның дәрәҗәсен, бу рәислеген, Милли Шураның җитәкчесен Премьер-министр урынбасары дәверенә җиткереп, бергәләп көчләп эшләргә ниятләгән эшләребез. Сорауларыгыз бармы? Рәхим итегез!

Фәүзия Бәйрәмова.

Рәислек итүче: Фәүзия ханым, бик борчылмагыз! Нәтиҗәле итеп эшләп Чаллыда да эшләде, вице-премьер булып та эшли, татар телен яхшы белә, татар җанлы кеше, хатыны, гаиләсе татар – тагын нәрсә кирәк? Ышаныч күрсәтелгән икән, Минтимер ШӘриповичка сүз бирелә. Рәхим итегез!

Минтимер Шәймиев: Фәүзия ханым, рәхмәт тәкъдимегез өчен! Тәкъдим ителгән кандидатураны яклыйк матур итттереп. Ул ике срок эшләгәннән соң - мин.

Рәислек итүче: Рәхмәт! Кадерле дуслар, Кыргызстаннан килгән татарларыбызда шикләнә икән. Шикләнмәгез бик, ышаныгыз. Тавышка куям. Минтимер Шәрипович әйтте бит инде үзенең сүзен. Менә тавышка куйгач, күрербез. Кем дә кем, тәкъдим ителгән кандидатурага Бөтендөнья татар Милли Шурасының рәисе иттереп, Шәйхразиев Васил Габтелгаяз улын, мандатларыгызны күтәрергә сорыйм. Рәхмәт. Төшерегез. Кем риза түгел? Санап чыгабыз. Әзрәк шул сез. Кем битараф?

Шулай иттереп, күпле тавыш белән Шәйхразиев Васил Габтелгаязович Милли Шурасы рәисе иттереп сайланды. Алкышлап тәбриклик әле, уңышлар телик аңа. Битараф булганнары да, башкалары да аның эшләренә карап, үзенең фикерен үзгәртерләр дип уйлыйм. Шулай булсын иде, Аллаһ теләсә. Васил Гаязовичка кыска гына сүз бирелә. Рәхим итегез!

Васил Шәйхразиев: Хөрмәтле Президентыбыз Рөстәм Нургалиевич! Кадерле делегатлар! Миңа шундый олы ышаныч белдерүегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Бөтендөнья татар конгрессының 25 ел буе эшләгән фундаментына таянып, бүгенге Бөтендөнья татар конгрессының VI съездында кабул иткән карарларны. Алла бирса, үзебезнең татарстанлыларны бөтен дөнья буенча татарлар белән алга барырлык итеп ышаныч белдереп, үземнең сүземне белдерәм. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә!

Рәислек итүче: Бик зур рәхмәт!

Рөстәм Миңнеханов: Һәммәбезнең үзебезнең фикере бар. Бу кандидатураны без киңәшеп, Минтимер Шәрипович, Фәрит Хәйруллович һәм башка иптәшләр белән киңәшеп карадык. Әлбәттә, безнең Исполком кала. Исполкомның эше – көндәлек эш. Стратегия белән шушы Милли Шура шөгыльләнәчәк. Аны вице-премьер алып барачак. Шуңа күрә ышаныч күрсәтеп, матур итеп бергә эшләргә кирәк. Без монда үзара сүз көрәштереп, бер кая да китә алмыйбыз. Шуңа күрә тыныч кына Васил Гаязовичка яхшы уңышлы эшләр телибез!

Рәислек итүче: Рәхмәт! Кадерле делегатлар, хөрмәтле кунаклар! Оештыру комитеты вазыйфалары шушының белән тәмам. Мин аның рәисе булдым. Съездны әзерләдек. Алда әле бик күп очрашулар булыр. Әле съезд бетмәде, ләкин шундый тәкъдим бар – съездның дәвамын яңа сайланган Шура рәисе Шәйхразиев Васил Габтелгаяз улы алып барсын иде. Ризалашсагыз, шулай иттерәбез.

**Васил Шәйхразиев:** Бик зур рәхмәт, Фәрит Хәйруллович! Безнең оештыру комитетының җитәкчесе Фәрит Хәйруллович иде. Без бик матурлап менә шушы съездны бергә оештырдык, алып барабыз. Ул беренче минутлардан ук безнең рәис булып эшләде. Шуңа күрә минем тәкъдимем буенча, әйдәгез әле хөрмәтле делегатлар, кадерле дуслар, барыбыз да Фәрит Хәйрулловичка рәхмәт әйтеп кул чабыйк.

Шул ук вакытта әйтәсем килә, конгрессның Уставы нигезендә Милли шура рәисе урынбасарлары һәм Милли Шураның Президиумы аның утырышында сайланырга тиеш. Ләкин минем тәкъдим бар. Бу безнең VI съезд. Беренче тапкыр шулай кабул иттек**.** Әйдәгез бергәләп, бөтен булган Президиумныфамилияләр белән сайлык әле.

Беренче чиратт Устав нигезендә беренче урынбасар булып Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шурасы Башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфасын башкаручы тора. Олы иҗтимагый эш тәҗрибәсен һәм татар дөньясындагы авторитетын исәпкә алып, Милли Шураның Башкарма комитетының җитәкчесе итеп Закиров Ринат Зиннур улын билгелим. Ул автоматик рәвештә минем беренче урынбасарым булачак.

Шулай ук Устав буенча тагын бер урынбасар – федераль татар милли-мәдәни мохтарияте советыннан булырга тиеш. Мин бу мәсьәлә буенча автономия рәисе Гыйльметдинов Илдар Ирек улы кандидатурасын тәкъдим итәм һәм раславыгызны сорыйм. Тавышка куям, кадерле делегатлар. Кемнәр Гыйльметдинов Илдар Ирек улын урынбасар итеп сайларга хуплый, мандатларыгызны күтәрүегезне сорыйм. Бик зур рәхмәт! Каршылар? Битарафлар? Илдар әфәнде, сезне чын күңелдән тәбрик итәбез.

Сезнең игътибарыгызга чит илдәге татар оешмалары белнә эшләү буенча урынбасар итеп Казакъстан Республикасы татар һәм башкорт конгрессы рәисе Кәримов Тәүфыйк Әкрам улының кандидатурасын тәкъдим итәм. Ышаныч белдереп, раславыгызны сорыйм. Тавышка куям. Кемнәр Кәримов Тәүфыйк Әкрам улын чит илдәге татар оешмалары белән эшләү буенча урынбасар итеп сайлауны хуплый, мандатларыгызны күтәрүегезне сорыйм. Бик зур рәхмәт! Каршылар? Битарафлар? Тәүфыйк Әкрам улы, сезне чын күңелдән тәбрик итәбез.

Хөрмәтле делегатлар, Россия Федерациясе регионнарындагы татар оешмалары белән эшләү өчен урынбасар итеп Саратов өлкәсе төбәк милли-мәдәни мохтарияте рәисе Аблязов Камил Алим улын раславыгызны сорыйм. Тавышка куям, кемнәр Аблязов Камил Алим улын Россия Федерациясе регионнарындагы татар оешмалары белән эшләү өчен урынбасар итеп сайлауны хуплый? Мандатларыгызны күтәрүегезне осрыйм. Рәхмәт бик зур! Каршылар? Битарафлар? Камил әфәнде, сезне чын күңелдән тәбрик итәбез.

Хөрмәтле делегатлар! Татарстан Республикасындагы татар оешмалары һәм фәнни учреждениеләр белән эшләү өчен урынбасар итеп Заһидуллина Дания Фатыйх кызы кандидатурасын раславыгызны сорыйм һәм тавышка куям. Кемнәр Заһидуллина Дания Фатыйх кызын Татарстан Республикасындагы татар оешмалары һәм фәнни учреждениеләр белән эшләү өчен урынбасар итеп сайлануны хуплый, мандатларыгызны күтәрүегезне сорыйм. Рәхмәт бик зур! Каршылар? Битарафлар? Дания ханым, сезне чын күңелдән тәбрик итәбез.

Сезнең игътибарыгызга Милли Шурасының Президиумы составы буенча тәкъдимемне кертәм.

Беренче мин – Милли Шура рәисе, Шәйхразиев Васил Габтелгаязович.

1. Закиров Ринат Зинур улы – Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисенең беренче урынбасары
2. Гыйльметдинов Илдар Ирек улы  – Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисенең урынбасары
3. Кәримов Тәуфыйк Әкрам улы – Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисенең урынбасары
4. Әбләзов Камил Алим улы – Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисенең урынбасары
5. Загидуллина Дания Фатиховна – Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисенең урынбасары
6. Галимов Фанир Гыйльметдин улы – “Россия татар авыллары ассоциациясе» Бөтенроссия иҗтимагый оешмасы рәисе
7. Ганиев Эдуард Әнвәр улы – Ульян өлкәсе Иске Кулаткы районы муниципаль берәмлек башлыгы
8. Гибатдинов Фәрит Абдул улы – Чувашия Республикасы татар милли-мәдәни мохтарияте советы рәисе
9. Канюкаев Фәхретдин Бәдретдин улы – «Дуслык» Самара региональ иҗади-иҗтимагый оешмасы президенты
10. Мөхәмәтшин Рәфыйк Мөхәмәтша улы – Болгар ислам академиясе ректоры
11. Сафин Рәмис Фарук улы – Ульян өлкәсе татар милли-мәдәни мохтарияте Башкарма комитеты рәисе
12. Тукаев Марс Рифкать улы – Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы җитәкчесенең урынбасары
13. Хәмидуллина Камәрия Зиннур кызы – Казан шәһәренең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясе директоры
14. Шакиров Данис Фәнис улы – Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы җитәкчесенең беренче урынбасары.

Мин сәзгә тәкъдим итәм список белән сайларга. Шуңа күрә кем шушы 15 кандидатны Президиумга сайларга риза, мандатларыгызны күтәрүегезне сорыйм. Рәхмәт бик зур! Каршылар? Битарафлар? Президиумны чын күңелдән тәбрик итәм. Һәм без бергәләп соаруларны уртага куеп, уңай карарлар табып, Алла бирса, эшләрбез дип исәпкә алам.

Хөрмәтле делегатлар, кунаклар! Контроль-ревизия комиссиясенең яңа составын тәкъдим итү өчен сүз Бөтендөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлекчәсе җитәкчесе Ганеев Рөстәм Мәҗит улына бирелә.

Рөстәм Ганеев: Хәерле кич, хөрмәтле Президентыбыз, Рөстәм Нургалиевич, Минтимер Шәрипович, Фәрит Хәйруллович! Газиз милләттәшләрем! Рөхсәт итегез сезгә контроль-ревизия комиссиясен тәкъдим итүчеләр исемлеген укып узарга.

Алмаев Әнвәр Ибрахим улы – Әстерхан өлкәсе “Дуслык” татар милли-мәдәни җәмгыяте иҗтимагый оешмасы рәисе.

Тихомирова Рауза Шамил кызы - Новосибирск өлкәсе төбәк татар милли-мәдәни мохтарияте вице-президенты.

Левшевич Эльвира Әнсаф кызы - “Чишмә” татар-башкорт мәдәни мирасы” халыкара иҗтимагый берләшмәсе рәисе (Минск шәһәре, Беларусь).

Таһиров Кадимиңнур Минсалих улы - Магнитогорск шәһәренең Җирле татар милли-мәдәни мохтарияте рәисе.

Гәрәев Ришат Газизҗан улы - «Якташлар» ТБТҮ” төбәк иҗтимагый оешма идарәсе рәисе (Ростов өлкәсе).

Хәҗипов Ясәви Таһир улы - «Нур» Ярославль өлкәсе Төбәк татар иҗтимагый оешма шурасы рәисе.

Гайсин Илгиз Зәйнелгарәб улы - Марий Эл Республикасы татар милли-мәдәни мохтарияте рәисенең беренче урынбасыры. Игътибарыгыз өчен рәхмәт!

Васил Шәйхразиев: Бик зур рәхмәт, Рөстәм әфәнде! Кадерле делегатлар, исемлек белән тавыш бирергә тәкъдим итәм. Кем шушы исемлектә булганнарны контроль-ревизия комиссиясенә сайларга риза, мандатларыгызны күтәрүегезне сорыйм. Бик зур рәхмәт! Каршылар? Битарафлар? Сайланган кешеләрне тәбриклим. Аларның җаваплы эшләрендә уңышлар телим!

Кадерле милләттәшләр! Бүген Татарстан Республикасының татар дөньясы белән тыгыз элемтәләре урнашты. Илебезнең төрле төбәкләрендә татар оешмалары бик тырышып эшли. Аларның активистлары халкыбызның телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклауда чын фидакарьлек күрсәтәләр. Татарстан Республикасы шушындый кешеләр белән көчле. Без сезгә таянып, Россия һәм дөнья күләмендә зур эшләр алып барабыз.

Хөрмәтле делегатлар, кунаклар! Хәзер Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановтан Дәүләт бүләкләрен тапшыруын сорыйбыз. Рөстәм Нургалиевич, рәхим итегез!

*Бүләкләнүчеләрнең исемлеген Данис Шакиров укый*.

* Татарстан Республикасы Президенты Указы нигезендә Татарстан Республикасы белән нәтиҗәле хезмәттәшлеге, яшь буынга патриотик тәрбия бирүгә зур өлеш кертү һәм хәрби фән өлкәсендәге югары казанышлары өчен, Россия Федерациясе хәрби фәннәр академиясе президенты, армия генералы, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең хакыйки әгъзасы **Гәрәев Мәхмүт Әхмәт** улы “Дуслык” ордены белән бүләкләнә.

**Мәхмүт Гәрәев**: Товарищ Президент, большое спасибо за доверие, которое вы мне оказали! Мы и впредь будем служить своему Отечеству и нашей Республике. Большое вам спасибо!

* Татарстан Республикасы белән нәтиҗәле хезмәттәшлеге ,къп еллык фәнни тикшеренүе һәм актив җәмәгать эшчәнлеге өчен Россия Фәннәр Академиясе академигы, Россия Фәннәр Академиясенең шушы ук исемдәге Океанология институты федераль дәүләт бюджет фәнни учреждениесе фәнни җитәкчесе, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең шәрәфле әгъзасы **Нигъмәтуллин Роберт Искәндәр** улы “Дуслык” ордены белнә бүләкләнә.

**Роберт Нигъмәтуллин:** Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич! Мин Татарстанга Россия белән тырышырмын булдыртырга безнең илебезне. Без булдырабыз!

* Нәтиҗәле хезмәттәшлеге Татарстан Республикасының фәнни потенциалын үстерүгә зур өлеш кертүе һәм актив җәмәгать эшчәнлеге өчен, Россия Фәннәр Академиясе академигы, Россия Фәннәр Академиясенең космик тикшеренүләр институты федераль дәүләт бюджет фәнни учреждениесенең югары энергияләр астрофизика бүлеге лабораторияләр бүлеге мөдире, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең шәрәфле әгъзасы **Сюняев Рәшит Али** улы “Дуслык” ордены белән бүләкләнә.

**Рәшит Сюняев**: Это большая честь получить здесь во время такого большого съезда награду, замечательную награду Татарстана из рук Президента нашего. Большое спасибо! Рәхмәт!

* Татар халкының телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасының “Фидакарь хезмәт өчен” медале белнә бүләкләнәләр:

Сахалин өлкәсенең “Туган тел” уку-укыту мәдәни үзәге, төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе **Вәлитов Зәкия Зиятдин** кызы.

* Оренбург татар милли-мәдәни мохтарияте төбәк иҗтимагый оешмасы советы рәисе **Зәбиров Руслан Рамил** улы бүләкләнә.
* “Шатлык” Актүбә өлкәсенең татар һәм башкорт этномәдәни иҗтимагый берләшмәсенең аксакаллар шурасы рәисе **Корбангалиев Равил Абдулла** улы бүләкләнә.
* Татарстан Республикасының “Фидакарь хезмәт өчен” медале белән Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты рәисе урынбасары **Тукаев Марс Рифкать** улы бүләкләнә.
* Татар сәнгатен үстерүдә казанышлары һәм татар халкының мәдәниятен саклап калуга өлеш кертүе өчен “Татарстан Республикасының атказанган артисты” дигән мактаулы исем, “Ләйсән” эстрада ансамбле вокал солисты, Новосибирск өлкәсенең Новосибирск өлкәсе татар мәдәни үзәге дәүләт бюджет мәдәният учреждениесе директоры **Тихомирова Рауза Шамил** кызы бүләкләнә.
* Кытай Халык Республикасының Сциньзянь Уйгыр автономияле районы җыр һәм бию ансамбле солисты, Үрүмчи шәһәре татар җәмгыяте әгъзасы **Шамили Шадиягә** “Татарстан Республикасының атказанган артисты” дигән мактаулы исем

**Шамили Шадия:** Рәхмәт! Бу бүләк тик миңа гына түгел, ә Кытайдагы бөтен татар милләттәшләребезнең бүләге. Хөрмәтле Президент, сезгә зур рәхмәт, бөтен дөнья татарлары өчен эшләгән хезмәтегезгә, Татарстан өчен эшләгән хезмәтегезгә, Кытай татарлары өчен эшләгән бөтен хезмәтләрегезгә зур рәхмәт әйтәсем килә минем!

* Татар милли мәдәниятен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен “Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре” дигән мактаулы исем Бурятия татарлары төбәк милли-мәдәни мохтарияте иҗтимагый оешмасы рәисе **Батталова Саҗидә Рөстәм** кызына бирелә.
* “Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре” дигән мактаулы исем Бөтендөнья татар конгрессы Республика иҗтимагый фондның чит илләрдәге татар иҗтимагый оешмалары белән эшләү бүлеге башлыгы **Кутеева Ленара Раиф** кызына бирелә.
* Татар халкының гореф-гадәтен һәм мәдәниятен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасы Президентының **Рәхмәте** белдерелә: Джелалабад өлкәсе буенча “Идел” татар-башкорт мәдәни үзәге иҗтимагый оешмасы рәисе Кыргызстан Республикасыннан **Алимҗанова Эльмира Вәли** кызына.
* Үзбәкстан Республикасының Джизак өлкәсе “Идел” татар милли-мәдәни үзәге рәисе **Гыйззәтуллин Әхәт Мөгаллим** улына белдерелә.
* Монреаль татарлары Ассоциациясе президенты Монреаль шәһәреннән (Канада) **Миргалиева Зилә Дамир** кызы.
* “Лагуна” җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте директоры, иҗтимагый оешма әгъзасы, Прокопьевск шәһәреннән Кемерово өлкәсе **Хөснуллина Мәвлиха Тимершаех** кызына Татарстан Республикасы Президентының **Рәхмәте** белдерелә.
* “Курган өлкәсе татарлары конгрессы” төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе **Юнысов Марат Равил** улына Татарстан Республикасы Президентының **Рәхмәте** белдерелә.
* Рухи-әхлакый традицияләрен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүе өчен Татарстан Республикасы Президентының **Рәхмәте** Башкортстан Республикасы татар конгрессы төбәк иҗтимагый оешмасы Башкарма комитеты әгъзасы **Магазов Риза Шәехҗан** улына белдерелә.
* Ә хәзер киләсе бүләкне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов белән бергә тапшыру өчен Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты рәисе Закиров Ринат Зиннур улын Президиум өстәле каршысына чакырабыз.

Бөтен дөнья татарлары исеменнән 5 елга бер узучы съездда гына тапшырыла торган халкыбызның иң олы бүләге “Милләт каһарманы” ордены белән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе **Мөхәммәтшин Фәрит Хәйрулла** улы бүләкләнә.

**Фәрит Мөхәммәтшин:** Бөтендөнья татар конгрессының VI съездында, тууына 25 еллыкта шушындый олы орденга лаек булган өчен, ышаныч күрсәткән өчен миңа бик зур рәхмәт! Рәхмәтем чиксез зур. Нигә дигәндә, шушы 25 елда бер сүз татарча белми торган яшь егет булып Казанга килгән идем Әлмәт шәһәреннән. Фәүзия Бәйрәмовалар, Марат Мулюковлар һәм башкалар, Туфан Миңнуллиннар кыйный-кыйный мине татар теленә өйрәттеләр. Хәзер татарча аңлыйм да, сөйләшәм дә, шуңа да бик кәнәгать. Уңышлар! Бик зур рәхмәт!

**Васил Шәйхразиев**: Кадерле делегатлар, тагын бер кат бүләкләнүчеләрне чын күңелдән тәбрик итеп, хуплап, кул чабыйк әле. Хөрмәтле делегатлар, шулай итеп без съездның көн тәртибендә булган мәсьәләләрне карадык. Бу көн дәвамында милләтебез өчен бик актуаль мәсьәләләр күтәрелде, кызык һәм җитди идеяләр яңгырады, төпле һәм конструктив чыгышлар ясалды. Гомумән, эшебезне нәтиҗәле дип бәяләргә була.

Съезд эшендә катнашкан барлык делегатларга, кунакларга зур рәхмәтемне белдерәм. Кадерле дуслар, шуның белән Бөтендөнья татар конгрессының VI съездының пленар утырышы үзенең эшен тәмамлый. Традиция буенча эшебезне татар халкының гимнына әверелгән “Туган тел” җыры белән йомгаклыйбыз.

*“Туган тел” җыры башкарыла.*