Бо ѕарори Іукумати

Їуміурии Тоїикистон

аз "2 " июли соли 2013 № 288

тасдиѕ шудааст

**Консепсияи маѕсадноки миллии илмию таіѕиѕотњ оид ба масъалаіои рушди инсон, таъмини минбаъдаи принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ барои соліои 2013-2028**

Консепсияи маѕсадноки миллии илмию таіѕиѕотњ оид ба масъалаіои рушди инсон, таъмини минбаъдаи принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ їиіати таъмини минбаъдаи принсипіои демократњ, таъмини маѕоми сазовори инсон дар їомеа, рушди їомеаи шаірвандњ, муайян кардани дурнамоіо дар іаёти иїтимоњ, иѕтисодњ ва сиёсњ, омўзиши раванди иїтимоикунонии шахсият дар Їуміурии Тоїикистон таіия гардидааст.

**I. Муѕаррароти умумњ**

1. Консепсияи маѕсадноки миллии илмию таіѕиѕотњ оид ба масъалаіои рушди инсон, таъмини минбаъдаи принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ барои соліои 2013-2028 дар асоси Стратегияи миллии рушди Тоїикистон барои соліои 2009-2015, ки бо ѕарори Іукумати Їуміурии Тоїикистон аз 3 апрели соли 2007, № 167 тасдиѕ шудаааст, Стратегияи Їуміурии Тоїикистон дар соіаи илм ва технология барои соліои 2011-2015, ки бо ѕарори Іукумати Їуміурии Тоїикистон аз 3 марти соли 2011, № 114 тасдиѕ шудааст ва мутобиѕи супориши Президенти Їуміурии Тоїикистон таіия гардидааст. Дар суханронии Президенти Їуміурии Тоїикистон дар Донишгоіи технологии Тоїикистон аз 1 сентябри соли 2011 масъалаіои зарурати таъмини минбаъдаи принсипіои демократњ, таілилу баррасии масъалаіои бунёдњ бо маѕсади таъмини маѕоми сазовори инсон дар їомеа ва густариши їомеаи шаірвандњ, мушкилию пешомадіо дар іаёти иїтимоњ, иѕтисодњ ва сиёсии он, омўзиши раванди иїтимоикунонии шахс дар Їуміурии Тоїикистон махсус таъкид шуда буд.

2. Дар маркази Консепсияи мазкур инсон ва тамоми таіаввулоти иїтимоњ, иѕтисодњ ва сиёсие, ки баъди ба даст овардани Истиѕлолияти давлатњ дар Тоїикистон ба амал омадаанд, барои беібудии іаёти одамон равона шудаанд. Навсозии їомеа амалњ гардида истодааст, ки дар он инсон іамчун субъекти асосии таіаввулоти муосир муайян мегардад. Шиори асосии Консепсияи мазкур "Іама чиз барои инсон ва барои зиндагии шоистаи ў" мебошад. Консепсияи мазкур масъулияти давлат, їомеаи шаірвандиро нисбат ба шахсият ва шахсро нисбат ба давлат ва їомеа, эътирофу эітироми волоияти ѕонун, арзишіои волои демократњ ва масъулияти инсонро ба ояндаи їомеа муайян менамояд. Эътирофи масъулияти тарафайни давлат ва їомеаи шаірвандњ яке аз маѕсадіои асосии Їуміурии Тоїикистон мебошад.

3. Дар шароити муосир раванди навсозњ ва рушди устувор барои Їуміурии Тоїикистон ногузир мебошад. Зимнан пешравњ ва рушди иѕтисод бештар аз іисоби содироту фурўши ашёи хом, интиѕоли маблаљіои муіоїирон ва љайра таъмин мешавад. Дар ин раванд тараѕѕиёти технологияіои пешѕадам, дастгирњ ва рушди соіибкории хурду миёна муіим мебошад.

4. Рушди устувор барои расидан ба іадафіои "Стратегияи миллии рушди Тоїикистон барои соліои 2009-2015", иїрои супоришіое, ки дар паёму суханрониіои Президенти Їуміурии Тоїикистон инъикос ёфтаанд, инчунин дар асоси татбиѕи барномаіои байналмилалњ дар бахши паст кардани сатіи камбизоатњ, ноил шудан ба рушди устувори иѕтисодњ ва иїтимоњ, таъмини аіолњ бо оби нўшокњ, іифзи муіити зист ва љайра амалњ мегардад. Барои Їуміурии Тоїикистон, ки дорои захираіои љании табињ ва зеінњ мебошад, истифодаи босамар ва дурусти оніо метавонад сатіу сифати зиндагии аіолиро ба маротиб боло бардошта, ба рушди инфрасохтор, таъмини амнияти мамлакат, рушди муносибатіои озодонаи бозорњ, инчунин баланд бардоштани обрў ва нуфузи Їуміурии Тоїикистон дар арсаи байналмилалњ мусоидат намояд.

5. Ислоіоти сиёсњ ва иѕтисодию иїтимоњ, ки ба рушди устувори Їуміурии Тоїикистон равона гардидаанд, дар навбати худ ба устувор намудани принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ кўмак мекунанд.

6. Дар чаіорчўбаи Консепсияи мазкур таіѕиѕоти бунёдњ дар самтіои афзалиятноки илм, ки аслан барои таъмини іамаїонибаи рушди инсон ва їомеаи шаірвандњ, рушди устувори давлату їомеа равона шудааст, дастгирњ меёбанд.

7. Давлати дунявии Тоїикистони муосир намунаи хуби муносибати таіаммулпазирона бо ислом, іамзистии іизбіои гуногун, іаракатіо ва гурўііои мухталиф мебошад. Тоїикистон дар амал нишон дод, ки дар муддати хеле кўтоі низои дохилиро бартараф карда, ба рушди устувори сиёсњ, иѕтисодњ ва иїтимоњ гузаштан мумкин аст. Илова бар ин, Тоїикистон дар назди худ вазифа гузошт, ки аз бунбасти коммуникатсионњ раіоњ ёбад ва ба амнияти озуѕаворию мустаѕилияти энергетикњ ноил гардида, ин маѕсадіоро барои рушди инсон ва їомеаи шаірвандњ махсусан муіим арзёбњ намуд.

8. Дар маріилаи имрўза рушди иѕтисодњ ва пешрафти иїтимоии Тоїикистон аз іисоби фурўши ашёи хом ва маісулоти кишоварзњ таъмин мегардад. Зарур аст, ки истеісолот аз іисоби коркарди ашёи хоми ватанњ ба роі монда шавад. Ба љайр аз ин, барои пешрафти инсон роііои алтернативии рушди иѕтисодиёти кишвар муіим мебошад.

9. Тафовут дар сатііои рушди иѕтисодњ ва иїтимоии минтаѕаіои гуногуни Їуміурии Тоїикистон, вазъи демографњ, паст будани маърифати іуѕуѕњ, иѕтисодњ, экологњ, сатіи пасти фаріанг ва забондонњ, махсусан дар байни муіоїирон, боиси паст гаштани шаъну шараф ва поймол кардани іуѕуѕіои оніо дар хориїа гаштааст.

10. Сабаби пурра іал нагаштани чунин мушкилот пеш аз іама набудани таілилу таіѕиѕи іамаїонибаи илмии масъалаіои зикршуда, равшан набудани маѕсадіо, вазифаіо ва роііои іалли оніо, маідудияти їаіонбинњ, сатіи пасти маърифату шуур ва нигилизми іуѕуѕию сиёсњ дар байни як ѕисми їомеа мебошад.

11. Аз їиіати илмњ асоснок кардан, таіѕиѕ ва таіияи механизміои іалли масъалаіои зикргардида, муайян намудани вазифа ва маріилаіои татбиѕи пешниіодіои дахлдор дар фароіам овардани шароитіои зарурњ барои ба іаёт татбиѕ намудани назарияи амалии барномаіои мушаххаси давлатњ мусоидат мекунад.

12. Дар Консепсияи мазкур усуліо, роііо, вазифаіо ва механизміои асосии ба даст овардани маѕсадіои таіияшуда муайян мегарданд. Барои татбиѕи Консепсия сафарбар намудани нерўіои аѕлонии Їуміурии Тоїикистон, яъне олимони соіаіои таърих, фалсафа, сиёсатшиносњ, їомеашиносњ, іуѕуѕњ, иѕтисодњ, сотсиологњ, адабиётшиносњ ва забоншиносњ лозим аст.

13. Дар Консепсияи мазкур маѕсаду вазифаіо, самтіо, механизміо ва давраіои пешравии фаъолияти таіѕиѕоти илмњ дар соіаіои рушди инсон, таікими принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ дар Їуміурии Тоїикистон дар соліои 2013-2028 муайян гардидаанд.

14. Мушкилот ва вазифаіои зикршуда асоси таіия ва фаъолияти илмию таіѕиѕотњ доир ба масъалаіои рушди инсон, таъмини минбаъдаи принсипіои демократњ ва густариши їомеаи шаірвандњ мебошанд.

15. Дар асоси Консепсияи мазкур маїмўи чорабиниіо барои рушди фаъолияти илмию таіѕиѕотњ оид ба масъалаіои рушди инсон, таъмини минбаъдаи принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ таіия карда мешавад. Дар иїрои чорабиниіои мазкур іам муассисаіои давлатњ ва іам хусусию давлатњ ва корхонаіою муассисаіои дорои шакліои гуногуни моликият, ки ин муштарак дар таікими принсипіои демократњ ва їомеаи шаірвандњ дар Їуміурии Тоїикистон манфиатдор мебошанд, иштирок мекунанд.

16. Таіѕиѕоти илмњ оид ба масъалаіои рушди инсон, таъмини принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ ба ўідаи муассисаву ташкилотіои давлатњ, пеш аз іама ба Академияи илміои Їуміурии Тоїикистон, академияіои соіавњ, Ваколатдор оид ба іуѕуѕи инсон дар Їуміурии Тоїикистон, Вазорати адлияи Їуміурии Тоїикистон, Маркази миллии ѕонунгузории назди Президенти Їуміурии Тоїикистон, Маркази тадѕиѕоти стратегии назди Президенти Їуміурии Тоїикистон, Вазорати маорифи Їуміурии Тоїикистон вогузор мешавад.

**II. Вазъи кунунии таіѕиѕоти илмњ оид ба масъалаіои рушди инсон, таъмини принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ**

17. Їуміурии Тоїикистон дар давраи Истиѕлолияти давлатњ оид ба масъалаи эътирофи іуѕуѕіои инсон дар сатіи конститутсионњ, мутобиѕ сохтани сохторіои давлатњ ва іаёти їамъиятњ бо принсипіои демократњ коріои зиёдеро анїом додааст. Ба низои шаірвандии соліои 1992-1997 ва оѕибатіои он нигоі накарда, дар соіаіои сиёсию иѕтисодњ ва фаріангњ як ѕатор ислоіот гузаронида шуданд. Ислоіоти іуѕуѕњ ва принсипіои таѕсимоти іокимият на таніо яккаіокимиятии давлати Шўравиро иваз намуд, балки воѕеан низоми іуѕуѕиро комилан дигаргун карданд. Ин заминаи кафолати таіѕиѕоти самараноки илмњ оид ба таъмини іифзи іуѕуѕ, озодњ ва манфиатіои ѕонунии шаірвандон ва шахсони бешаірванд гардид. Ѕабули Конститутсияи (Сарѕонуни) Їуміурии Тоїикистон дар соли 1994 тавассути раъйпурсии умумихалѕњ ва таъсиси Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон дар соли 1999 іамчун маѕоми ѕонунгузор ба сифати ѕонуніои ѕабулшаванда таъсири мусбат расонида, сатіи оніоро хеле баланд бардошт. Таъсиси Суди конститутсионњ, судіои иѕтисодњ ва умумњ, ки фаъолияти оніо барои дар сатіи баланд ва дар мўілати кўтоі баррасњ шудани арзу шикоятіои мардум равона шудааст, барои амалњ намудани принсипіои демократии давлат ва рушди инсон мусоидат менамоянд.

18. Таіѕиѕоти илмии гузаронидашуда нишон дод, ки раванди демократикунонии їомеа ташаккули їомеаи шаірвандиро таѕвият бахшида, дар даісолаи аввали ѕарни XXI іизбіои сиёсию ташкилотіои гуногуни љайритиїоратњ дар асоси манфиат муттаіидшавии шаірвандонро таъмин намуда, дар іалли масъалаіои сиёсњ, иѕтисодњ, иїтимоњ ва фаріангии гурўііои аіолњ дар сатіи давлатњ ва маіаллњ саіми худро мегузоранд. Масъалаіои рушди мактаб, дастгирии гурўііои камбизоати аіолњ, кўмаки іуѕуѕњ ба занони бекор, тарљиби донишіои іуѕуѕњ, дастгирии ислоіот дар соіаіои гуногун ба пешравии їомеаи шаірвандњ мусоидат намудаанд.

19. Іоло дар Тоїикистон институтіои гуногуни їомеаи шаірвандњ амал мекунанд, ки оніо ба фаъолияти маѕомоти давлатњ кўмак намуда, лоиіаи санадіои меъёрии іуѕуѕњ, барномаіо, чорабиниіои іукуматиро баррасњ менамоянд ва таклифіои худро барои такмили оніо пешниіод мекунанд. Оніо ташаббускори таъсиси марказіои гуногун, мактабіои касбомўзњ, забономўзњ, азхудкунии компютер ва љайра мебошанд. Вале ба ин нигоі накарда, дар самти мазкур масъалаіое вуїуд доранд, ки баррасњ ва іалли оніо дар маркази таваїїўіи Іукумати Їуміурии Тоїикистон мебошад. Аз їумла: іалли масъалаіои вобаста ба рушди инсон, таъмини принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ ба ѕатори чунин масъалаіо дохил мегарданд.

20. Пешравии иѕтисодии Їуміурии Тоїикистон ба заминагузории иѕтисодии рушди инсон ва таікими принсипіои демократњ вобаста мебошад. Дар баробари ин чандин масъалаіои молиявњ, фаріангњ, психологњ, ахлоѕњ, иїтимоњ, техникњ, іуѕуѕњ, сиёсњ низ вуїуд доранд. Таъсири омиліои беруна, вазъи їаіони имрўза ва минтаѕа низ дар іалли ин масъалаіо наѕши муайян доранд. Бешубіа іокимияти давлатњ бо такя ба натиїаіои таіѕиѕоти илмњ ба іалли масъалаіои рушди инсон ѕодир аст. Асоси натиїаіо ва іалли масъалаіои зикршуда ва хулосаіои илмию таіѕиѕотњ бояд заминаи назариявии мушаххаси олимонњ бошад. Талаби асосњ дар ин самт дуруст ба роі мондани фаъолияти маѕомоти давлатњ дар татбиѕи вазифаіои Консепсияи мазкур мебошад.

21. Бо назардошти масъалаіои мазкур зарур аст, ки дар самти арзёбии мутаѕобилаи омиліои таърихњ, фалсафњ, іуѕуѕњ, ахлоѕњ, динњ ва дигар омиліо таіѕиѕот гузаронида шавад, ки оніоро бо санадіои меъёрии іуѕуѕњ, ки Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон ѕабул менамояд, ба роі монда шавад. Яке аз омиліои маідудсозандаи рушди ин масъала тараѕѕњ накардани илми сотсиология ва соіаіои илміои їомеашиносњ дар Їуміурии Тоїикистон мебошад. Рушди илміои іуѕуѕњ ва фалсафњ дар їуміурњ идома ёфта, таіѕиѕот дар ин самт аіамияти муіим доранд. Дар баробари илміои зикршуда воіидіои дигари илмие, ки ба омўзишу баррасии масоили рўзмарраи їомеашиносњ машљуланд, масъалаіои дурнамои сиёсњ, иїтимоњ ва иѕтисодии рушди Їуміурии Тоїикистонро низ бояд іамаїониба таілил намоянд.

22. Їуміурии Тоїикистон дар охири асри XX баъди аз байн рафтани режиміои тоталитарњ ва авторитарњ ба арзишіои низоми демократњ рўй овард. Дар ѕатори давлатіои пешрафтаи їаіон Їуміурии Тоїикистон іамчун давлати роіи демократияро пешгирифта эътироф гардидааст.

23. Далеліои таърихњ собит мекунанд, ки демократияро бо роіи инѕилоб, зўроварњ ва диктатура амалњ сохтан љайриимкон аст. Ин раванд ба тадриї ва мунтазам амалњ мегардад, аз ин рў бояд дар їомеа шароитіои муайян ба вуїуд оварда шавад, ки ба татбиѕи раванди демократикунонњ мусоидат намоянд.

24. Дар асоси дигаргуниіои мусоид дар Тоїикистон омиліои зарурии иїтимоњ ташаккул ёфта, сатіи таъмини моддии шаірвандон баланд мегардад ва нобаробарии иїтимоњ хеле коіиш меёбад. Дар сохтори иїтимоии їомеа синфи миёна ташаккул меёбад, ки намояндагии он дар институтіои давлатњ таіияи механизміои роібарии демократиро ба вуїуд меорад. Іамзамон, чунин заминаи зарурии раванди демократикунонњ, іамчун сатіи маърифатнокии аіолњ, ки ба дарк ва арзёбии равандіои сиёсњ, иїтимоњ ва иѕтисодњ равона шудааст, аіамияти муіим пайдо мекунад.

25. Дар натиїаи іамаи ин дигаргуниіо, фаріанги сиёсии їомеа дар умум ва сатіи фаріанги сиёсии їомеа баланд гардида, боиси мустаікам гардидани таікурсии демократия дар Їуміурии Тоїикистон мешавад.

26. Ин раванд аз олимони соіаіои іуѕуѕ, фалсафа, таърих, сотсиология ва сиёсатшиносии муосири тоїик талаб менамояд, ки паілўіои мухталифи демократикунониро омўхта, муваффаѕиятіо ва камбудиіои онро ошкор созанд. Ба масъалаіои зайл бояд аіамияти махсус дода шавад:

-хусусиятіои баёни иродаи сиёсии халѕ іангоми гузаронидани интихоботи озод дар асоси таъмини имконияти баробар ба тамоми іизбіои сиёсњ;

-тибѕи моддаи 8 Конститутсияи (Сарѕонун)-и Їуміурии Тоїикистон іаёти їамъиятњ дар асоси равияіои гуногуни сиёсњ ва љоявњ инкишоф меёбад. Бинобар ин дар давлати демократњ іизбіои расман дар ѕайди давлатибуда, тавассути барномаіои худ іуѕуѕи тарљиб ва іимояи љояіои худро доранд;

-демократия бо конститутсионализм ва волоияти ѕонун алоѕамандии бевосита дорад;

-демократия іифзи іуѕуѕ ва озодии инсон ва шаірвандро пешбинњ менамояд;

-риояи ѕонуніо іифзи іуѕуѕу озодиіои инсону шаірвандро таъмин мекунад, инчунин барои таіаммулпазирњ нисбат ба дину мазіабіо мусоидат менамояд;

- хусусияти їудонопазири їомеаи демократњ дар таѕсимоти іокимияти давлатњ ба іокимияти ѕонунгузор, иїроия ва судњ мебошад;

-іамчунин ба демократия принсипіои дигар, аз ѕабили шаффофият, поквиїдонњ ва љайра хос мебошанд. Тамоми хусусиятіои зикршуда дар маїмўъ моіияти демократияро ташкил медиіанд.

27. Дар шароити іозираи Тоїикистон зарурати омўзиши іамаїониба ва таіѕиѕоти давомдори илмии принсипіои демократия, аз он їумла, принсипіои зерини он ба миён омадааст:

- амалишавии іуѕуѕу озодиіои конститутсионии инсон ва шаірванд тибѕи санадіои меъёрии іуѕуѕии амалкунанда;

- кафолати іуѕуѕ ва озодиіои инсон ва шаірванд;

- гузаронидани интихоботи шаффоф ва озод;

- волоияти ѕонун;

- адолати судњ;

- маідудияти конститутсионии іокимият;

- таіаммулгароњ, іамкорњ, іамгироњ, ба вуїуд овардани имкониятіо іамчун арзишіои асосии їомеа.

28. Амалњ гаштани принсипіои мазкур барои пешравии іамаи їабіаіои їомеа, яъне такомулёбии шахсият ва озодии он шароит фароіам меорад. Риояи принсипи баробарии сиёсњ яке аз заминаіои асосии низоми демократњ ба іисоб меравад. Риоя нашудани он бошад, метавонад ба оѕибатіои пешбининашудаи сиёсњ ва иїтимоњ оварда расонад. Принсипи баробарњ пеш аз іама имкониятіои баробарро барои тамоми шаірвандон ифода мекунад.

29. Шарти зарурии ин принсип чунин аст, ки идоракунии демократњ іамчун институте мебошад, ки дар он сиёсатмадорон ба манфиати халѕ амал намуда, ба он такя менамоянд ва іатман бояд иродаи халѕро ба инобат гиранд. Принсипи зикршуда бо принсипи дигар, яъне риояи іуѕуѕи аѕаллият алоѕаманд мебошад ва он мушкилотеро низ ба вуїуд меорад, зеро іокимият нуѕтаи назари аксариятро бояд дастгирњ намояд.

30. Гуфтаіои боло далели онанд, ки дар шароити іозираи їомеаи Тоїикистон зарурат ба вуїуд омадааст, ки тамоми паілўіои низоми демократњ аз їониби таілилгарон ва олимони касбњ бо дарназардошти іуввият ва манфиати миллњ, хусусиятіои равонњ ва таърихиву фаріангии аіолии Їуміурии Тоїикистон таіѕиѕ шаванд.

31. Дар кишваріои пешрафтаи їаіон назарияіое мавїуданд, ки барои таіѕиѕи илмии воѕеияти сиёсњ, таърихњ ва иїтимоии Їуміурии Тоїикистон метавонанд мавриди истифода ѕарор гиранд.

32. Паілўіои дигари масъала ин аст, ки рушди илміои їомеашиносњ бо супоришіои истеісолњ алоѕаманд мебошад. Вале дар їуміурњ барои чунин таіѕиѕоти илмњ фармоишот вуїуд надорад.

33. Вазъи кунунии їомеаи Тоїикистон ба таври фаъолона боло бурдани сатіи шуури іуѕуѕии їомеаро талаб мекунад.

34. Іамчунин, масъалаіои зерин таваїїўіи їиддии илмиро металабанд:

- дар їомеа аѕидае їой дорад, ки мувофиѕи он муносибати институтіои їомеаи шаірвандњ бо іокимият бояд дар асоси принсипіои иерархњ ба роі монда шавад. Вале таїрибаи їомеаи шаірвандњ дар мамлакатіои демократияи пешрафта ин аѕидаро инкор менамояд. Мутобиѕ ба таїрибаи оніо муносибатіои байни іокимият ва їомеаи шаірвандњ принсипи шарикии эътирофшудаи умумиро ба вуїуд меорад;

- масъалаіои дигаре, ки ба таіѕиѕот эітиёї доранд, ин ба роі мондани созиши муносибатіои сеїонибаи байни ташкилотіои љайридавлатњ, соіибкорон ва давлат мебошад;

- асоси муносибатіои иїтимоии шарикии мазкурро бояд таъсири мутаѕобилаи се ѕувваи иїтимоњ ташкил диіад: сохторіои давлатњ (бахши аввал), ташкилотіои тиїоратњ (бахши дуюм), ташкилотіои љайритиїоратњ (бахши сеюм). Іамин тавр, принсипи иштироки іамаїониба дар муносибатіои мутаѕобилаи се бахш ифодаи худро меёбад. Таіѕиѕот бояд іар се бахшро дар бар гирад то моіияти оніо аз нигоіи илмњ ошкор гардад.

35. Яке аз масъалаіои асосии ташаккули їомеаи шаірвандњ дар Їуміурии Тоїикистон устувор гардидани арзишіо дар фаріанг ва іуввияти миллии шаірвандони Їуміурии Тоїикистон буда, падидаіои иїтимоии он, ба монанди мафіуміои "іуѕуѕи инсон", "волоияти ѕонун", "таіаммулпазирњ" ва љайра ба шаірвандони Тоїикистон фаімо мебошанд. Дарки амиѕи ин мафіуміо дар іаёти иїтимоии Тоїикистон барои ворид шудан ба тамаддуни умумибашарњ иѕдоми їиддњ хоіад шуд.

36. Таїрибаи воѕеии ташаккули їомеаи шаірвандии мамлакатіои Љарб нишон медиіад, ки барои бунёди низоми институтіои їомеаи шаірвандњ бояд аз заминаіои зерин истифода намуд:

- таіияи механизми таъсирбахши амалисозии іуѕуѕ ва озодиіои конститутсионии инсон ва шаірванд дар Їуміурии Тоїикистон;

- фароіам овардани шароиту имкониятіои воѕеии иѕтисодњ дар їомеаи шаірвандњ барои инкишофи моликияти хусусњ;

- ташаккули шароити мувофиѕи иїтимоию фаріангии муосир барои пешравии їомеаи Тоїикистон бо дарназардошти таљйироти бунёдњ дар фаріанги умумњ ва сиёсию іуѕуѕии їомеаи Тоїикистон, ки бояд мавриди таіѕиѕи васеи илмњ ѕарор гирад.

37. Барои ташаккули їомеаи шаірвандњ дар Їуміурии Тоїикистон фароіам овардани шароит їиіати фаъолияти эїодкоронаи шахс наѕши муіим мебозад. Таъсиси унсуріои заминавии їомеаи шаірвандњ чандон мушкил нест, лекин оніоро нигоі доштан ва такмил додан хеле душвор аст.

38. Барои рушди демократия дар Їуміурии Тоїикистон санадіои меъёрии іуѕуѕие, ки давлат ва маѕомоти дахлдори давлатњ ѕабул мекунанд, аіамияти бузург доранд. Академияи илміои Їуміурии Тоїикистон, Ваколатдор оид ба іуѕуѕи инсон дар Їуміурии Тоїикистон, Вазорати адлияи Їуміурии Тоїикистон, Маркази миллии ѕонунгузории назди Президенти Їуміурии Тоїикистон, Маркази тадѕиѕоти стратегии назди Президенти Їуміурии Тоїикистон, муассисаву ташкилотіои давлатњ барои таъмини принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ саіми босазо мегузоранд.

39. Барои он ки їомеаи шаірвандњ іамчун институти самарабахш ва пешрафта эътироф гардад, дар навбати аввал бояд намояндагони он, яъне шаірвандон фаъол бошанд. Зеро агар шаірванд аз як тараф іамчун омили таъсиррасонанда ба рушди їомеаи шаірвандњ фаъолият кунад, аз тарафи дигар субъекти ташаккулёбии он мебошад.

40. Раванди иїтимоисозњ ин їараёни ташаккулёбии шаірванд бо роіи азхуд кардани мафіуміо, меъёріо ва арзишіои їомеаи шаірвандњ, инчунин малакаіои амалисозии оніо дар шароити мушаххаси таърихњ ва давлатию миллњ мебошад. Раванди мазкур бояд ба вазифаіои мушаххаси иїтимоњ ва азнавсозии сиёсии їомеа комилан мувофиѕ бошад.

41. Таіѕиѕоти махсусгардонидашудаи илмњ бояд омили муіимтарини фарогири иїтимоигардонии шаірвандон, яъне омўзиши шаірвандон бошад. Низоми махсуси таълиму тарбия бояд таіия ва такмили курсіои омўзишњ, омода сохтани омўзгорон, таісили шаірвандон дар муассисаіои таълимии миёна ва олњ, ба низом даровардани андеша ва мавѕеи сиёсии дигар намояндагони ин раванд (оилаіо, ташкилотіои їамъиятию сиёсњ, институтіои динњ, воситаіои ахбори омма, гурўііои касбњ, гурўііои манфиатдор) ва таъсири мутаѕобилаи шахсият, їомеа ва давлатро дар бар гирад.

42. Ѕобили зикр аст, ки дар давлатіои мутараѕѕии демократњ низоми институтсионалии самараноки иїтимоигардонии шаірвандњ їиіати рушди донишу малакаіои инсон таъсис дода шудаанд. Барномаіои омўзишии шаірвандон дар муассисаіои таълимии таісилоти миёна ва олњ ба гурўііои расмии махсус (ба мавзўъ бевосита - бахшидашуда) ва љайрирасмњ (масоили мавзўи шаірвандњ, ки ба їараёни умумии таълим дохил мебошанд) їудо мешаванд.

43. Дар таіѕиѕоти илмњ дар маріалаи ибтидоњ ѕарор доштани рушди имрўзаи таісилоти шаіравандњ ва ташаккули їомеаи шаірвандњ бояд ба назар гирифта шавад. Дар їуміурњ низоми институтсионалии иїтимоигардонии шаірвандон таъсис дода нашудааст, бинобар ин ташаккулёбии ин институт ба низом дароварда нашудааст. Дар мактабіои таісилоти іамагонии Їуміурии Тоїикистон аз ибтидои соли таісили 2006 ба ивази фанни "Инсон ва їомеа", ки барои ташаккули донишіои махсус ва пешрафти іаёти иїтимоии шаірванд мусоидат мекард, фанни "Іуѕуѕи инсон" чорњ гардидааст, ки бо таълими донишіои іуѕуѕњ маідуд шудааст. Албатта омўзиши ин фан низ муіим аст, лекин барои тавсеа додани донишіои зарурии хонандагон дар самти іаёти шаірвандњ, ахлоѕ ва тамоюли равонии оніо омўзиши фанни "Инсон ва їомеа" низ зарур мебошад.

44. Таісилоти шаірвандњ іоло асосан ба дўши сохторіои љайридавлатњ ѕарор дорад. Созмоніои байналмилалњ низ дар доираи лоиіаіои худ ташкилотіои љайридавлатии ватаниро дастгирњ менамоянд. Аммо ба дастгирии оніо нигоі накарда то іол аіолии Їуміурии Тоїикистон барои ташаккули їомеаи шаірвандњ омода нагардидааст.

45. Іоло ваѕти он расидааст, ки ба бунёди пояи инфраструктураи шаірвандњ, ки:

а) низоми таісилоти шаірвандњ;

б) низоми амалисозњ: технологияи интихобот (фаъол ва љайрифаъол), иштироки шаірвандон дар ѕабули ѕароріо ва механизміои дигари сиёсњ, иїтимоњ ва инфиродиро барои иштироки шаірвандон дар идоракунии давлат дар бар мегирад, таваїїўіи махсус дода шавад.

**III. Маѕсадіо, самтіои афзалиятнок ва вазифаіои фаъолияти илмию таіѕиѕотњ дар соіаи рушди инсон, таъмини минбаъдаи принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ дар Їуміурии Тоїикистон**

46. Маѕсади асосии таіѕиѕоти рушди инсон ѕабл аз іама аз он иборат аст, ки он дар їомеаи муосири Тоїикистон бояд іамчун заминаи іарчи бештари илмии пешравии аѕлонњ, їисмонњ ва ахлоѕии инсон, ташаккули фаріангу маърифат ва болоравии сатіи таъминоти молиявњ, ташаккули дарки масъулиятшиносњ хизмат намояд.

47. Маѕсади Консепсия - таілили илмии заминаіои ба даст овардани мизони муносиби рушди самтіои гуногуни иѕтисодњ, иїтимоњ, экологњ, фаріангњ ва сиёсии Їуміурии Тоїикистон іамчун заминаи рушди устувори їамъият, инсон, давлат, болоравии сатіи зиндагњ, таъмини принсипіои демократия мебошад.

48. Дар алоѕамандњ бо ин маѕсад асоси Консепсия аз он иборат аст, ки сатіи некўаіволии мардум набояд аз рўи даромади іар як аъзои оила, балки аз нигоіи таъмини шароити каноатбахши іаётњ арзёбњ гардад. Дар чунин іолат даромад маѕсади ниіоњ набуда, іамчун воситаи интихобии хизматрасонии озод дар соіаіои тандурустњ, дониш ва малакаи иѕтисодию иїтимоии шахс мешавад. Интихоби васеъ ва озод дар чунин іолат маънои кифоякунандаи интихоби озод барои маѕсад ва тарзи зиндагии муносибро дорад. Аз нигоіи илмњ се нишондиіандаи асоситарини рушди инсонро метавон їудо кард: дарозумрњ, саті ва сифати дониш, сатіи зиндагњ. Іар яке аз ин нишондиіандаіо дар навбати худ ба инсон имкониятіои муайянеро ба вуїуд меорад. Масалан, дарозумрњ метавонад нишондиіандаи іаёти хуб ва солим гардад. Сифат ва тарзи іаёт метавонад омили іавасмандии љанигардонии дониш, муоширати маѕсаднок ва иштироки фаъоли шахс дар іаёти їомеа гардад.

49. Аз мавѕеи овардашуда бояд як ѕатор масъалаіои илмии марбут ба рушди минбаъдаи инсон мавриди таіѕиѕ ѕарор гиранд:

- таілил ва таіѕиѕи ѕобилияти маърифатии дарки олам, ки асоси їаіонбиниро ташкил медиіад ва худ бунёди аѕлонии рушди инсон ба іисоб меравад;

- муайян сохтани сабабіои фаъолнокњ дар іаёти іаррўзаи їомеа ё љайрифаъол будани инсон ва ё рафтори бепарвоёна доштан ба іаёти їамъиятњ ва шахсии худ;

- дуруст муайян намудани сатіи тафаккури талабагон ва донишїўён, ки дар ояндаи наздик іаёти иїтимоию сиёсњ, иѕтисодию фаріангии їомеаро идора мекунанд (масалан, тавассути санїиш дар мактабіои ибтидоњ, таісилоти умумњ, миёна ва мактабіои олии касбњ);

- таілил ва ошкор намудани натиїаіои татбиѕи Консепсияи рушди маориф, ки іамчун роінамои бевоситаи рушди инсон маісуб мегардад.

50. Маѕсади чунин таілил аз он иборат аст: кадом усули таълиму тарбия дар муассисаіои таълимии таісилоти ибтидоњ, умумњ, миёна ва олии касбии їуміурњ (фаріангњ ё антропологњ) ба роі монда шудааст, Одатан іар ду усул дар таълиму тарбия истифода мешаванд, вале натиїагирњ аз іар кадоми оніо гуногун мебошад. Бинобар ин принсипи асосиро бояд маълум намуд, ки таілили илмии дахлдорро талаб менамояд.

51. Дар їараёни таълиму тарбия нуѕтаіои зеринро ба назар гирифтан зарур аст:

- низоми маълумотгирњ набояд шарти такмили ихтисос ва таїрибаи истеісолњ іисобида шавад;

- донишомўзњ бояд іамчун ѕисми таркибии фаріанги їомеа эътироф гардад;

- усуліои фаъолсозии іаёти занон берун аз истеісолот бояд мавриди таіѕиѕ ѕарор гирад;

- маѕоми зан дар їомеа бояд аз їиіати илмњ таіѕиѕ гардад;

- афзалияти соіаіое, ки ба тарљибу тавсеаи тарзи іаёти солим мусоидат мекунанд, асоснок карда шавад;

- дар асоси таіѕиѕоти илмњ аіамияти іамкорњ бо институтіои љайридавлатии їомеаи шаірвандњ бояд исбот карда шаванд;

- ба ўідаи Академияи илміои тиббњ вазифаи муіими дуруст ба роі мондани ташкили таіѕиѕоти илмњ дар соіаи тандурустњ вогузор шавад;

- дар барномаіои Ташкилоти умумиїаіонии соіаи тандурустњ зери мафіуми "саломатњ" на таніо "бемор набудан", балки іолате мебошад, ки инсон аз їиіати їисмонњ ва равонњ худро хушбахт іис намояд. Бинобар ин, таілили тиббию антропологии усуліои ноил шудани инсон ба чунин іолат зарур аст;

- таъмини іамаїонибаи шароитіои моддњ ва маънавњ дар раванди рушди инсон бояд ба рушди іаматарафаи ѕобилияти іар як фарди їомеа оварда расонад.

52. Наѕши асосии рушди инсонро, ки бо таљйирот дар рушди иѕтисодњ, принсипіои демократњ ва ташаккули їомеаи шаірвандњ алоѕаманд аст, дар чаіор рукни моддњ ва маънавњ баррасњ кардан мумкин аст: "самарбахшњ", "баробарњ", "устуворњ" ва "масъулиятнокњ".

Самарбахшњ. Одамон барои афзоиши маісулнокии фаъолият ва зиёд кардани даромади худ бояд имконият дошта бошанд. Аз ин рў рушди иѕтисодњ ва афзоиши музди меінат яке аз усуліои рушди инсон ба іисоб мераванд.

Баробарњ. Іамаи одамон дар ољози фаъолият бояд имкониятіои баробар дошта бошанд. Тамоми маідудиятіое, ки ба їинс, нажод, миллат, пайравњ ба дину мазіаб, мавѕеи иїтимоњ, їои истиѕомат, дараїаи некўаіволњ, хешу таборњ, аз нигоіи минтаѕа ва љайра вобастагњ дошта садди роіи ба даст овардани имконот дар іаёти иїтимоњ мегарданд, бояд аз байн бардошта шаванд.

Устуворњ. Асоси ин мафіумро асли "умумияти іуѕуѕи инсон" ташкил медиіад, ки мутобиѕи он дастрасњ ба имконот на таніо барои насли имрўза, балки барои насліои оянда кафолат дода мешавад. Устуворњ таѕсимоти одилонаи тамоми неъматіои моддњ ва маънавиро барои насліои имрўза ва фардо талаб мекунад. Чунин адолат іамчун баробарии имконот маънидод мегардад. Татбиѕи имконот масъалаи интихоби шахсии іар як насл ба іисоб меравад.

Масъулиятнокњ. Тараѕѕиёт бояд на таніо ба нафъи мардум, балки бо кўшиши оніо низ амалњ гардад. Одамон бояд дар раванди ѕабули ѕароріои барои зиндагии ояндаашон муіим фаъолона иштирок намоянд. Дар іалли ин мушкилот наѕши сиёсати иїтимоњ ва ташкилотіои їамъиятњ хеле бузург аст. Бинобар ин вусъати имкониятіо масъулиятро дар назди оила, їомеа ва инсоният зиёдтар мекунад.

53. Аз іамин сабаб, рушди инсон іамчун раванди ташаккулёбии имкониятіо ва ѕобилияти ў бояд мавриди таіѕиѕоти илмњ ѕарор гирад. Самтіои афзалиятноки таіѕиѕи илмии ин раванд бояд аз масъалаіои зерин иборат бошад:

- асосіои илмии рушди Їуміурии Тоїикистон ва рушди инсон;

-омўзиши вазъи іуѕуѕии инсон, омиліои ахлоѕию равонии эътироф, эітиром ва іифзи іуѕуѕи инсон, ташаккули афкори їомеа оид ба арзиши олњ будани инсон, іуѕуѕ ва озодиіои ў;

- мафіум, моіият ва намудіои принсипіои демократњ;

- таърих, ташаккул, таркиб, моіият, маѕсад ва вазифаіои їомеаи шаірвандњ;

- усул ва воситаіои татбиѕ ва такмили принсипіои мушаххаси демократњ дар іаёти їомеа;

- омиліо ва воситаіои рушди їомеаи шаірвандњ ва дастгирии он;

- їанбаіои фалсафњ, їомеашиносњ, ахлоѕњ, иѕтисодњ, иїтимоњ, фаріангию таърихии рушди љояіои демократњ ва ташаккули їомеаи шаірвандњ;

- таносуби їомеаи анъанавњ ва їомеаи шаірвандњ: умумият ва тафовутіои мазмун ва моіияти оніо;

- таілили тарїеии (ретроспективии) таърихи давлатдорњ ва воѕеияти іуѕуѕии їомеаіои таърихии тоїикон;

- ошкор ва таілил намудани назария ва љояіои демократњ, инчунин љояіои оид ба їомеаи намунавњ дар таърихи давлатдории тоїикон;

- таілили таълимоти фалсафњ, таърихњ, зебоишиносњ, ахлоѕњ, иѕтисодњ, экологии ниёгон вобаста ба фаъолияти ташаккули давлатдории миллии тоїикон, боло бурдани шуур ва худшиносии миллњ;

- пешниіоди барномаіои їадид оид ба таъсиси їойіои нави корњ, шакліои нави хизматрасонњ, рушди инфрасохтори минтаѕаіо, роііо ва меімонхонаіо, шакліои нави туризм, кўінавардњ, соіаіои мувофиѕи варзиш, тарбияи ѕаірамоніои варзиш;

- таіияи моделіои устувори истеісолот ва истеъмолот;

- истифодаи технологияіои бехатари экологњ;

- рушди устувори низоми наѕлиёти Їуміурии Тоїикистон;

- навъіои самарабахши истифода ва сарфаи захираіо дар мамлакат;

- мушкилоти рушди баробар ва устувори минтаѕаіои Їуміурии Тоїикистон, истифодаи афзалиятіои іар як минтаѕа ба манфиати аіолии он ва Їуміурии Тоїикистон;

- мушкилоти баланд бардоштани дараїаи амнияти иїтимоии аіолњ, таікими мубориза бо камбизоатњ ва нобаробарии гендерњ;

- дастгирњ ва рушди илму маориф барои ба даст овардани рушди устувори Їуміурии Тоїикистон ва амалњ намудани вазифаіои консепсия;

- мушкилоти нигоідорњ ва іифзи мероси таърихњ ва фаріангии аіолии мамлакат;

- дарёфти механизміои пешгирњ ва кам кардани хатари экологњ ба саломатии аіолњ;

- омўзиши мушкилоти нигоідории гуногунии биологии табиат; -таіияи технологияіои монеъкунандаи хуруїи буљу газіое, ки ѕабати озонии атмосфераро вайрон мекунанд;

- таіѕиѕ ва пешниіоди технологияіо оид ба гирифтани оби ошомидании босифат;

- таіѕиѕ ва іалли мушкилоти экологии байналмилалњ ва минтаѕавњ;

- таіѕиѕи мушкилоти амнияти радиатсионњ ва биохимиявњ;

- муайян намудани таъсири институтіои гуногун ба раванди рушди їомеаи шаірвандњ дар Їуміурии Тоїикистон;

- муайян намудани хусусиятіои муносибати мутаѕобилаи їомеаи шаірвандњ ва институтіои дигар;

- муайян намудани талабот ва мушкилоти їомеаи шаірвандњ дар Тоїикистон;

- дарёфти имконот ва дурнамои їомеаи шаірвандњ дар їуміурњ.

54. Принсипіои асосии фаъолияти илмию таіѕиѕотњ оид ба татбиѕи Консепсияи мазкур аз иніо иборатанд:

- аз їиіати илмњ асоснок кардани їалби тамоми їомеа ба раванди расидан ба рушди устувори инсон ва таъсиси заминаи сиёсии рушди устувор дар Тоїикистон;

- іамгироии муассиса ва ташкилотіо, таъмини мураттабњ дар идораи давлат, баланд бардоштани натиїаи пешгўњ, банаѕшагирњ ва танзими илмии мушкилоти іалталаб;

- іамгироии илм ва истеісолот, ба даст овардани рушди иѕтисодњ дар натиїаи ба амал їорњ намудани технологияіои нав, пешниіод ва хулосаіои илмњ, баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираіои меінатњ;

- таъмини раѕобатпазирии илм ва маориф;

- дарёфти роі ва воситаіои беідошти вазъи саломатии аіолњ, тарбияи їисмонњ, вазъи демографњ дар натиїаи татбиѕи талаботи їомеаи солим;

- таілилу пешниіод їиіати ташаккули шуури аіолњ вобаста ба іифзи муіити зист, дарёфт ва тарбияи їавонони лаёѕатманд, кадріои баландихтисос барои соіаіои муіимтарини истеісолот;

- таъини соіаіо ва усуліо барои рушди минтаѕаіо дар заминаи рушди инфрасохторњ;

- истифодаи љоя ва назарияіои ниёгон дар ташаккули идораи Їуміурии Тоїикистон, татбиѕи принсипіои демократњ ва ташаккули їомеаи шаірвандњ;

- такмили ѕонунгузорњ дар заминаи омўзиши таърихи давлатдорњ ва іуѕуѕ, таїрибаи ниёгон ва амалияи давлатіои пешрафтаи Шарѕ ва Љарб;

- принсипи банаѕшагирњ ва идораи барномавии маѕсадноки татбиѕи лоиіаіо;

- принсипи маблаљгузории стратегии рушди инсон ва їомеаи шаірвандњ;

- принсипіои озодии иттилоот, мухторият, іамкорњ ва мавїудияти низоми муайян дар таіѕиѕот.

55, Барои ба даст овардани маѕсадіои гузошташуда іалли вазифаіои зерин лозим аст:

а) Тайёрњ барои гузаронидани таіѕиѕот вобаста ба самтіои афзалиятнок:

- ѕабули Стратегияи нави рушди илм;

- муайян намудани самтіои афзалиятноки таіѕиѕот, ки аз буїет ва фонди Президенти Їуміурии Тоїикистон маблаљгузорњ мегарданд;

- фармоишоти давлатњ ба институтіои таіѕиѕотии Академияи илміои Їуміурии Тоїикистон, академияіои соіавњ ва воіидіои илмии вазорату идораіо, муассисаіои таълимњ ва муѕаррар намудани мўілати иїрои кор;

- таіияи наѕшаіои панїсола ва бисёрсолаи илмию таіѕиѕотњ;

- гузаронидани ташхиси лоиіаіои пешниіодшуда;

- мусоидат ба тайёр кардани кадріои баландихтисос;

- дастгирии мутахассисон ва ташкилотіое, ки ба таіѕиѕоти сотсиологњ машљуланд;

- дуруст ба роі мондани назорати їиддии мавзўи таіѕиѕоте, ки ба иїрои Консепсия равона шудаанд, ислоі ва андешидани чораіои іавасмандсозии муассиса ва ходимони илмии пешѕадам;

- ба даст овардани натиїа ва хулосаіои таіѕиѕот;

- таіияи пешниіодіо барои такмили ѕонунгузорњ, таіияи механизміои амалисозњ ва татбиѕи натиїаіои таіѕиѕоти илмњ;

б) Таіияи пешниіодіо оид ба рушди инсон, аз їумла боло бурдани дарозумрњ. Барои амалњ намудани ин вазифа иїрои коріои зерин зарур мебошанд:

- баланд бардоштани дараїаи амнияти иїтимоњ ва їорњ намудани фаріанги бехатарии фаъолият;

- омода намудани пешниіодіо оид ба таъмини пурраи аіолњ бо оби ошомидании хушсифат, ки ба талаботи меъёріои физиологњ мувофиѕ мебошад;

- таіияи механизміои пешгирњ ва кам кардани хатаріои экологњ ба солимии аіолњ;

- такмили воситаіои мубориза бо камбизоатњ;

- паст кардани сатіи зараріои їисмонњ (травматизм) аз садамаіои наѕлиётњ, роііо, садамаіо дар истеісолот ва соіаіои маишњ;

- іавасмандсозии аіолњ бо роіи тарљиби стандартіои іаёти солим аз байн бурдани норасоии унсуріои гуногуни барои іаёт зарур (калтсий, йод, селен ва дигар микроэлементіо);

- пешниіоди чорабиниіои иѕтисодњ барои устувории оила, таваллуди кўдак, беідошти низоми іифзи модар ва кўдак, банаѕшагирии оила;

- таіияи наѕшаіои рушди инфрасохторњ дар шаір ва деіоти мамлакат;

- баланд бардоштани сифати таълим ва тарбия дар мактабіои таісилоти умумњ, ибтидоњ, миёна ва муассисаіои олии касбњ;

- баланд бардоштани маърифати іуѕуѕии аіолњ ва тарљиби фаріанги муошират;

- рушди иѕтисоди Їуміурии Тоїикистон ва афзоиши маріилавии маоши кормандон, дастгирии иїтимоии аіолњ, махсусан гурўіи камбизоати он.

в) Беітар намудани сифати муіити зист. Асоси амалисозии ин вазифа дар таіѕиѕи илмии масъалаіои зерин аст:

- таіияи воіидіои рушди истеісолоти корхонаіои бузург, гузариш ба технологияіои беітари мутобиѕ ба талаботи экологияи маіал;

- іифзи муіити зист, манзара (ландшафт) ва гуногунии биологии маіаліо;

- їорњ намудани механизми аз їиіати иѕтисодњ самараноки іифзи муіити зист;

- рушди объектіои имконпазири энергетикњ;

- истифодаи васеи механизміои шартномаіои байналмилалњ їиіати їалби маблаљіо барои беітар кардани вазъи экологњ дар Їуміурии Тоїикистон;

- тоза кардани іудуди Їуміурии Тоїикистон аз партовіои радиоактивњ ва љайра.

г) Таъмини татбиѕи самарабахши сиёсати дохилњ ва хориїии Їуміурии Тоїикистон оид ба масъалаіои Консепсия. Барои іалли вазифаіои мазкур чунин коріо бояд иїро шаванд:

- муттаіидсозии нерўіои сиёсии давлат бо маѕсади рушди устувори Їуміурии Тоїикистон, рушди инсон, ваідати миллњ, сулі ва тартиботи иїтимоњ;

- дастгирии иттиіодияіои їамъиятие, ки манфиати миллати тоїик ва тоїикистониён, аз їумла насли ояндаро іимоя менамоянд;

- таъмини иштироки фаъол ва воѕеии Тоїикистон дар кори ташкилотіои байналмилалњ ва гузаронидани форуміои байналмилалњ дар Тоїикистон;

- таіияи механизміои рушди самараноки низоми худидоракунии маіаллњ;

- чорабиниіо оид ба іимояи босамари шаірвандони тоїик, аз їумла муіоїирон дар давлатіои дигар;

- асосіои ѕонунгузорию ташкилии таъсиси шароитіои беітарини истиѕомату кори шаірвандони тоїик дар давлатіои дигар;

- муіайё намудани шароити мусоид барои фаъолияти бобарори иѕтисодњ ва тиїоратии шаірвандони Тоїикистон дар дохил ва берун аз он;

- тарљиби тарзи іаёти солим, ѕонуният, тартиботи іуѕуѕњ, принсипіои демократњ, ташаккули іокимияти давлатњ дар заминаи таїзияи іокимият, мусоидат ба татбиѕи принсипіои волоияти ѕонун, волоияти меъёріои Конститутсия нисбат ба ѕонуніои дигар;

- мусоидат ба ташаббуси шаірвандон дар іалли вазифаіои муіими їамъият ва іифзи манфиатіои ѕонунии шаірвандон, ки давлат наметавонад дар шароити кунунњ бо сабабіои гуногун бевосита амалњ намояд;

- муайян намудани хусусиятіои муносибатіои мутаѕобилаи аіолии Їуміурии Тоїикистон бо институтіои їомеаи шаірвандњ;

- муайян намудани хусусиятіои муносибатіои тарафайни бахши соіибкории Їуміурии Тоїикистон бо институтіои їомеаи шаірвандњ;

- муайян намудани махсусиятіои муносибатіои тарафайни ташкилотіои байналмилалњ бо институтіои їомеаи шаірвандњ;

- баіодиіии сарварони їомеаи шаірвандњ ба рушди ин бахш дар Тоїикистон.

**IV. Идоракунии фаъолияти илмию таіѕиѕотњ дар соіаіои рушди инсон, таъмини минбаъдаи принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ**

56. Идоракунњ ва назорати татбиѕи Консепсияи илмию таіѕиѕотњ дар соіаи рушди инсон, таікими принсипіои демократия ва рушди їомеаи шаірвандиро Іукумати Їуміурии Тоїикистон, вазорату идораіо ва кумитаіои давлатњ, Шўрои їуміуриявии іамоіангсозии коріои илмию таіѕиѕотњ, Академияи илміои Їуміурии Тоїикистон, Вазорати маорифи Їуміурии Тоїикистон, Маркази тадѕиѕоти стратегии назди Президенти Їуміурии Тоїикистон ва дигар институтіои їомеаи шаірвандњ амалњ мегардонад.

57. Дар ѕатори коріои илмию таіѕиѕотњ маїмўи коріои ташхису таілилњ бурда мешаванд, ки барои таъмин намудани самтіои муіимтарини таіѕиѕот, хоста гирифтани лоиіаіои беітарини таіѕиѕотњ, арзёбњ, ислоіи оніо ва амалисозии натиїаіои бадастомада заруранд.

58. Наѕши асосиро дар татбиѕи маѕсадіои Консепсияинститутіои таіѕиѕотии илмии Їуміурии Тоїикистон, Академияи илміои Їуміурии Тоїикистон ва академияіои соіавии таіѕиѕотии илмњ мебозанд. Академияіо дар іамкорњ бо Іукумати Їуміурии Тоїикистон масъалаи дар амалия їорњ намудани самараи коріои таіѕиѕотии илмиро таъмин месозанд.

59. Маркази іамоіангсозии коріои илмию таіѕиѕотњ Академияи илміои Їуміурии Тоїикистон мебошад.

60. Барои идораи бевоситаи фаъолияти илмию таіѕиѕотњ дар соіаи рушди инсон, таікими принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ Шўрои іамоіангсозии їуміуриявњ таъсис дода мешавад. Ба кори Шўро муовини Сарвазири Їуміурии Тоїикистон роібарњ менамояд. Шўро механизми асосии ташаккул ва татбиѕи сиёсати давлатии илмњ оид ба масъалаіои ташкилњ, сохторњ, касбњ, буїавњ ва іуѕуѕњ дар соіаи рушди инсон, таъмини принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ мебошад.

61. Ба іайати Шўро намояндагони илм, мутахассисони їомеаи шаірвандњ, соіибкорон, намояндагони иттиіодияіои їамъиятњ ва іизбіои сиёсњ дохил мешаванд.

62. Дар назди Шўро бояд Комиссияи ташхис таъсис дода шавад, ки барои баіои илмњ додан ва таъмини иттилоотии принсипіои демократии рушди инсон ва їомеаи шаірвандњ масъул мебошад.

63.Фаъолияти институтіои илмию таіѕиѕотњ ва Іукумати Їуміурии Тоїикистон бояд бо дарназардошти афзалиятнокии масъалаіои рушди инсон, таъмини принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ барои ноил шудан ба маѕсадіои Консепсия равона карда шаванд.

64. Татбиѕи натиїаіои Консепсия ва самтіои асосии он бояд дар іамкорњ бо ташкилоту иттиіодияіои байналмилалњ ва їамъиятњ, аз їумла тавассути таъсиси маркази іамоіангсозии љайридавлатњ амалњ гардонида шавад.

**V. Механизміои татбиѕи Консепсия**

65. Азбаски Консепсияи мазкур илмию таіѕиѕотњ аст, механизми муіимтарини амалисозии он гузаронидани таіѕиѕот дар самтіои муайяншуда ба шумор меравад. Татбиѕи он бо усули лоиіавию барномавии иїрои кор, арзёбњ, муносибсозии хароїот бо истифодаи маблаљгузории маѕсаднок аз буїети давлатњ ва сарчашмаіои дигар иїро мегардад.

66. Усуліои лоиіавию барномавњ, муносибатіои байнисоіавњ ва байниидоравии сатіи їуміурњ, вилоят, шаір, ноіия, баъзан байналмилалиро фаъол мегардонад, ки он имконотро барои бурдани сиёсати ягона дар соіаи рушди инсон ва їомеаи шаірвандњ фароіам меорад.

67. Коріои илмию таіѕиѕотњ сарчашмаи муіимтарини лоиіаіои инноватсионњ буда, технологияіои таіия ва амалисозии сармоягузорњ, таъмини иттилоотњ, гузаронидани мониторинг ва іисобот оид ба натиїаіои ба наѕша гирифташударо пешбинњ менамояд.

68. Консепсияи мазкур тавассути таіияи барномаіои маѕсаднок оид ба іар як самти афзалиятноки таіѕиѕоти илмњ татбиѕ мегардад.

69. Барои таъмини самараноки фаъолияти илмию таіѕиѕотњ инчунин барномаіои маѕсаднок, таіия ва амалњ сохтани барномаіои таъминсозанда оид ба як ѕатор самтіо (ки іар сол аниѕ карда мешаванд), зарур аст.

70. Маблаљгузории фаъолияти илмию таіѕиѕотњ аз іисоби маблаљіои буїети давлатњ, ки барои тадѕиѕотіои илмњ, соіаи маориф, тандурустњ, татбиѕи лоиіаіои маѕсаднок, дастгирии шарикии иїтимоњ пешбинњ карда мешаванд ва дигар манбаъіои љайрибуїавњ, грантіо ва сарчашмаіои иловагњ пешбинњ мегардад.

**VI. Меъёріои баіодиіии фаъолияти илмию таіѕиѕотњ дар соіаи рушди инсон, таъмини минбаъдаи принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ**

71. Меъёріо, воіидіо ва индикаторіои татбиѕи Консепсияи мазкур мисли дигар лоиіаіои илмњ муайян карда мешаванд.

72. Дар асоси Консепсия ва барои татбиѕи он то охири соли 2013 Барномаи илмию таіѕиѕотњ дар соіаи рушди инсон, таікими минбаъдаи принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ таіия мегардад.

73. Татбиѕи Консепсия се давраро дар бар мегирад:

а) Давраи гузариш (соліои 2013-2014). Дар ин давра Барномаи давлатњ ѕабул мешавад, барномаіо таіия мегарданд, гурўііои корњ муайян карда мешаванд.

б) Давраи якум (соліои 2013-2017):

- маріилаи 1 - омўзиши таърихи рушди инсон, демократия ва рушди їомеаи шаірвандњ. Муѕаррар намудани равишіо дар назария ва усуліои омўзиш;

- маріилаи 2 - мониторинги вазъи кунунии масъалаіои вобаста ба соіаи рушди инсон, таікими демократия ва рушди їомеаи шаірвандњ дар Їуміурии Тоїикистон;

- маріилаи 3 - таідили асосіои моддњ, маънавњ, равонњ, фаріангњ ва заминаіои іуѕуѕњ ва ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон оид ба рушди инсон, принсипіои демократњ ва рушди їомеаи шаірвандњ дар Їуміурии Тоїикистон;

в) Давраи дуюм (соліои 2018-2022):

- самти якум - таіѕиѕи їанбаіои фалсафию іуѕуѕии масъалаіои рушди инсон, принсипіои демократия ва рушди їомеаи шаірвандњ дар давлатіои хориїњ;

- самти дуюм - таіѕиѕи їанбаіои иѕтисодии соіаи рушди инсон, принсипіои демократњ ва їомеаи шаірвандњ;

- самти сеюм - таіѕиѕи масъалаіои сиёсиву фаріангии рушди инсон, принсипіои демократњ ва їомеаи шаірвандњ;

г) Давраи сеюм (соліои 2023-2028):

- самти якум - таіѕиѕоти муѕоисавии фалсафию іуѕуѕии рушди инсон, принсипіои демократњ ва їомеаи шаірвандњ;

- самти дуюм - таіѕиѕоти муѕоисавии иѕтисодњ ва муайянсозии дурнамои рушди инсон, принсипіои демократњ ва їомеаи шаірвандњ;

- самти сеюм - таіѕиѕоти муѕоисавии сиёсиву фаріангии масъалаіои рушди инсон, принсипіои демократњ ва їомеаи шаірвандњ дар Їуміурии Тоїикистон ва хориїа.