**Мемлекеттік тіл саясатын жүргізудегі Қазтесттің рөлі және тестілеу нәтижелері**

Ж.Б. Әділбекова

Қазтест жүйесін дамыту басқармасының

зертхана меңгерушісі

ҚР БҒМ Ұлттық тестілеу орталығы қызметінің басым бағыттарының бірі – Қазақстан Республикасындағы азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалаудың отандық жүйесі – Қазтест бойынша тестілеу жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу.

Бұл тестілеу түрі Қазақстан Республикасында әртүрлі қызмет түрлерімен айналысатын ересек азаматтардың қазақ тілін қаншалықты меңгергендігін анықтауда және мемлекеттік тіл саясатын нығайтуда барынша өз үлесін қосып келеді.

Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2020 жылғы 2 қыркүйектегі Халыққа жолдауында мемлекеттік тіл мәртебесін арттыруға қатысты қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналдыру бағытында жүргізілетін іс-шараларға баса назар аудару қажеттігін ескертті.

Осы орайда Қазтест жүйесі Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның мақсаттарына қол жеткізуде қазақ тілін меңгерген ересек тұрғындардың үлесін анықтау тетігі болғандықтан, тестілеу еліміздің ересек тұрғындарының қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау мақсатында 2006 жылдан бері жүргізіліп келеді.

Жалпы мемлекеттік қызметшілер мен мемлекеттік қызмет көрсететін ұйым қызметкерлерінің арасында Қазтест тестілеуін өткізудегі негізгі мақсат – өз кәсіби міндеттерін атқару барысында өмір талабы мен заман сұранысына сәйкес мемлекеттік тілді жетік деңгейде меңгерген ұлтжанды азамат қалыптастыру.

2020 жылы тестілеу республика өңірлерінде мемлекеттік қызметшілер мен мемлекеттік қызмет көрсететін ұйымдардың қызметкерлері арасында санитариялық нормалар мен қауіпсіздік шараларын сақтай отырып өткізілді.

Еліміздің бірнеше өңірінде орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері мемлекеттік тілді білу деңгейін анықтау тестілеуінен өтті.

2020 жылдың тамыз-қазан айлары аралығында Қазтест жүйесі бойынша қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтауға арналған диагностикалық тестілеуге 5000 адам қатысты. Қатысушылардың жалпы санынан **мемлекеттік қызметшілердің** үлесі **2356** адамды құрады.

Республика көлемінде мемлекеттік қызметшілер арасында қазақ тілін меңгеру деңгейлері бойынша диагностикалық тестілеу нәтижелері төмендегілерді:

– қазақ тілін А1 (қарапайым) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі – **9,3%-**ды (218 адам);

– қазақ тілін А2 (базалық) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі –**36%-**ды (847 адам);

– қазақ тілін В1 (орта) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі –**29%-**ды (675 адам);

– қазақ тілін В2 (ортадан жоғары) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі – **24%-**ды (565 адам);

– қазақ тілін С1 (жоғары) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі – **1,2%-ды** (30 адам);

- шекті деңгейді жинай алмаған тестіленушілердің үлесі **0,5%-ды** (21 адам) құрады.

Мемлекеттік қызметшілер арасында өткен тестілеу нәтижелерінің талдауы тестіленушілердің 24%-ы ортадан жоғары (В2) деңгейді, тестіленушілердің 1,2%-ы жоғары деңгейді (С1) меңгергенін, ал тестіленушілердің 9,3%-ы қазақ тілін меңгерудің қарапайым деңгейін (А1) меңгергенін көрсетті.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Өңір | Өңірлер бөлінісінде мемлекеттік қызметшілер арасында өткен диагностикалық тестілеу нәтижелері |
| **А1** | **А2** | **В1** | **В2** | **С1** | **Шекті деңгейді жинай алмағандар** | **Жалпы саны** |
| 1 | Нұр-Сұлтан қ. | 38 | 167 | 166 | 199 | 18 | 4 | **592** |
| 2 | Алматы қ. | 37 | 240 | 178 | 93 | 1 | 1 | **550** |
| 3 | Алматы облысы | 7 | 60 | 41 | 25 | 0 | 0 | **133** |
| 4 | Атырау облысы | 18 | 106 | 90 | 72 | 6 | 2 | **294** |
| 5 | Жамбыл облысы | 10 | 45 | 39 | 54 | 2 | 1 | **151** |
| 6 | Қостанай облысы | 108 | 229 | 161 | 122 | 3 | 13 | **636** |
|  | **Барлығы:** | **218** | **847** | **675** | **565** | **30** | **21** | **2356** |

Мемлекеттік қызметшілер мен облыстардың, Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының мемлекеттік қызмет көрсету ұйымдарының қызметкерлері үшін Қазтест жүйесі бойынша тестілеу Ұлттық тестілеу орталығының жылдық тестілеу кестесіне сәйкес өткізіледі.

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша диагностикалық тестілеуге **987** адам қатысты. Оның ішінде мемлекеттік қызметшілердің үлесі **592** адамды құрады.

|  |  |
| --- | --- |
| № | *Нұр-Сұлтан қаласы* бойынша мемлекеттік қызметшілердің диагностикалық тестілеу нәтижелері |
| **Ұйым атауы** | **А1** | **А2** | **В1** | **В2** | **С1** | **Шекті деңгейді жинай алмағандар** | **Жалпы саны** |
| 1 | ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті | 24 | 105 | 100 | 140 | 13 | **1** | **383** |
| 2 | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі | 1 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | **35** |
| 3 | ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) | 5 | 10 | 16 | 30 | 5 | 3 | **69** |
| 4 | Нұр-Сұлтан қаласының Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы | 8 | 46 | 35 | 16 | 0 | 0 | **105** |
| Барлығы | **38** | **167** | **166** | **199** | **18** | **4** | **592** |

– қазақ тілін А1 (қарапайым) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі – 6,4%-ды (38 адам);

– қазақ тілін А2 (базалық) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі –28,21%-ды (167 адам);

– қазақ тілін В1 (орта) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі –28,04%-ды (166 адам);

– қазақ тілін В2 (ортадан жоғары) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі – 34%-ды (199 адам);

– қазақ тілін С1 (жоғары) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі 3%-ды (18 адам);

– шекті деңгейді жинай алмаған тестіленушілердің үлесі 0,7%-ды (4 адам) құрады.

Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік қызметшілері арасындағы тестілеу нәтижелерінің талдауы тестіленушілердің 28,04%-ы орта деңгейді (В1), тестіленушілердің 34%-ы ортадан жоғары (В2)деңгейді, тестіленушілердің 3%-ы жоғары деңгейді (С1), ал тестіленушілердің 6,4%-ы қазақ тілін меңгерудің қарапайым деңгейін (А1) меңгергенін көрсетті.

Республика көлемінде тестілеуге қатысқан мемлекеттік қызметшілердің жалпы санынан **565** адам мемлекеттік тілді ортадан жоғары **(В2)** деңгейде (24%) және **30** мемлекеттік қызметші жоғары **(С1)** деңгейде (1,3%) меңгергенін көрсетті.

Республика көлемінде **мемлекеттік қызмет көрсететін ұйымдардың қызметкерлері** арасында қазақ тілін меңгеру деңгейі бойынша диагностикалық тестілеу нәтижелері төмендегілерді құрады:

– қазақ тілін А1 (қарапайым) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі – 5,4% ( 143 адам);

– қазақ тілін А2 (базалық) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі –35% ( 938 адам);

– қазақ тілін В1 (орта) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі – 32% ( 859 адам);

– қазақ тілін В2 (ортадан жоғары) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі – 25% (667 адам);

– қазақ тілін С1 (жоғары) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі – 0,9 % (23 адам);

– шекті деңгейді жинай алмаған тестіленушілердің үлесі 0,5% (14 адам).

 Мемлекеттік қызмет көрсететін ұйым қызметкерлерінің тестілеу нәтижелерінің талдауы тестіленушілердің 32%-ы орта деңгейді (В1), тестіленушілердің 25%-ы ортадан жоғары деңгейді (В2), ал тестіленушілердің 5,4%-ы қазақ тілін меңгерудің қарапайым деңгейін (А1) меңгергенін көрсетті.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Өңір | Өңірлер бөлінісінде мемлекеттік қызмет көрсететін ұйым қызметкерлерінің диагностикалық тестілеу нәтижелері |
| **А1** | **А2** | **В1** | **В2** | **С1** | **Шекті деңгейді жинай алмағандар** | **Жалпы саны** |
| 1 | Нұр-Сұлтан қ. | 32 | 119 | 126 | 107 | 4 | 7 | 395 |
| 2 | Алматы облысы | 20 | 157 | 114 | 74 | 2 | 0 | 367 |
| 3 | Атырау облысы | 24 | 213 | 161 | 114 | 7 | 4 | 523 |
| 4 | Жамбыл облысы | 29 | 278 | 285 | 246 | 6 | 1 | 845 |
| 5 | Қостанай облысы | 38 | 171 | 173 | 126 | 4 | 2 | 514 |
|  | **Барлығы:** | **143** | **938** | **859** | **667** | **23** | **14** | **2644** |

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша диагностикалық тестілеуге мемлекеттік қызмет көрсететін ұйымдардың және «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі АҚ-ның 395 қызметкері қатысты:

|  |  |
| --- | --- |
| № | *Нұр-Сұлтан қаласы* бойынша мемлекеттік қызмет көрсететін ұйым қызметкерлерінің диагностикалық тестілеу нәтижелері |
| **Ұйым атауы** | **А1** | **А2** | **В1** | **В2** | **С1** | **Шекті деңгейді жинай алмағандар** | **Жалпы саны** |
| 1 | «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі АҚ | 18 | 88 | 100 | 93 | 4 | **4** | **307** |
| 2 | «Өмірлік қиын жағдайға тап болған тұлғаларды қайта әлеуметтендіру орталығы» КММ» | 5 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | **33** |
| 3 | «Руханият» КММ | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | **23** |
| 4 | «Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік мұрағаты» ММ | 2 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | **32** |
| Барлығы | **32** | **119** | **126** | **107** | **4** | **7** | **395** |

– қазақ тілін А1 (қарапайым) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі – 8 % ( 32 адам);

– қазақ тілін А2 (базалық) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі –30% ( 119 адам);

– қазақ тілін В1 (орта) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі – 32% (126 адам);

– қазақ тілін В2 (ортадан жоғары) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі – 27% (107 адам);

– қазақ тілін С1 (жоғары) деңгейде меңгерген тестіленушілердің үлесі – 1% (4 адам);

– шекті деңгейді жинай алмаған тестіленушілердің үлесі 2% (7 адам) болды.

Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік қызмет көрсететін ұйым қызметкерлері арасында өткен тестілеу нәтижелерінің талдауы тестіленушілердің тек 32%-ы ғана орта деңгейді (В1), тестіленушілердің 34%-ы ортадан жоғары (В2) деңгейді, ал тестіленушілердің 6,4%-ы қазақ тілін меңгерудің қарапайым деңгейін (А1) меңгергенін көрсетеді.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Өңір | Өңірлер бөлінісінде мемлекеттік қызмет көрсететін ұйым қызметкерлерінің диагностикалық тестілеу нәтижелері |
| **А1** | **А2** | **В1** | **В2** | **С1** | **Шекті деңгейді жинай алмағандар** | **Жалпы саны** |
| 1 | Нұрсұлтан қ. | 32 | 119 | 126 | 107 | 4 | 7 | 395 |
| 2 | Алматы облысы | 20 | 157 | 114 | 74 | 2 | 0 | 367 |
| 3 | Атырау облысы | 24 | 213 | 161 | 114 | 7 | 4 | 523 |
| 4 | Жамбыл облысы | 29 | 278 | 285 | 246 | 6 | 1 | 845 |
| 5 | Қостанай облысы | 38 | 171 | 173 | 126 | 4 | 2 | 514 |
|  | **Барлығы:** | **143** | **938** | **859** | **667** | **23** | **14** | **2644** |

Қазіргі таңда мемлекеттік тілдің мемлекеттік қызметте ғана емес, қоғамдық өмірдің барлық саласында жанданып, кеңінен қанат жаюы үшін бекітілген мемлекеттік бағдарламалар мен оқыту курстарының жүргізілуі аздық етеді, бұл жолда әрбір қазақстандықтың тілді білуін, оның өркендеуі жолында барынша үлес қосуын, бірігуін қажет етеді.