**Гүлжамал Сүлейменова,**

М. Қозыбаев атындағы

Солтүстік Қазақстан университеті

қазак, тілі мен әдебиеті мамандығының студенті

 **Бауырмалдық -ізгі қасиет**

"Туыстарымды, әріптестерімді, көршілерімді сағындым. Шіркін, үйден шығуға мүмкіндік берілсе, ең алдымен, күн сайын жұмысқа барар жолда күлімдеп сәлемдесетін, маған ақ жол тілейтін Сәлима апайдың үйіне арнайы барып, оның осынау мейірімді жүзін сағынғанымды айтар едім", - деді Нұр-Сүлтан қаласында түратын Айжамал тәтем. Осы сөзді естіген-нен кейін біртүрлі көңілім босап, жанарыма толған жасты іркіп қала алмадым.

Иә, біздің "мың өліп, мың тірілген" халқымыздың басына не келіп, не кетпеген десеңізші?! Қазақ запыран жұтқызған зұлматты да, алапат аштықты да, сұрапыл соғысты да өткерді. Сұрқай заманалардың суық желі ұлтымыздың өңменінен өтсе де, халқымыз сүйегіне бітіп, қанына сіңген бауырмал-дық қасиетінен ажыраған емес. Оның сүйекті дәлелдерін, әсіресе, қазақ әдебиетінің "Алтын ғасырьГ атанған өткан ғасырдың орта тұсында өндірте жазған бір шоғыр қаламгердің туындыларынан табуға болады. Жуырда жазушы Дулат Исабековтің "Әпкё" атты драмалық шығармасын тағы бір мәрте оқып шығып, бір отбасының ғана емес, барша қазақтың ағайынға, сүйген жарға, керші-қолаңға деген бауырмалдығы қан-дай деңгейде болатынын бағам-дағандаймын.

Алайда, соңғы жиырма-он жыл-дың ішінде есігіміздаі ентелей еніп келе жатқан жаһандану салдарынан біз бойымыздағы үлттық иммунитетімізді әлсіретіп, қазақы м-нездеріміз бен қасиеттерімізден ажырап қалудамыз. Оның аранына жүтьілып кеткендері қаншама? Алыстағы ағайынды айтпағанда, жанымызда жүрген жақынымызға жыльі сез арнап, бауырмалдықта-нытуға кежегеміз кері тартьіп түрады. Осының кесірінен қоғамда көптеген адам айтса нанғысыз қатыгездіктер орын алуда. Өзінің анасының, баласының, келіні мен енесінің жан дүниесін жарақаттап алып, оны ақ дәкемен таңуға талпынбайтындарды көзіміз көріп, қүлғамыз естіп жүр. Бейтанысжанның "Карантинде үйде отырғаныма бір айға жуықтады. Күйеуім мен енемнің жақсы адам екеніне көзім енді жетіп жатыр", - деп әзіпдеп айтқанындайақ. Біз бойымыздағы бауырмалдық, жанашырлық қасиетімізді күнделікті түрмыстір-шіліктің тасасында қалдырып, келер күнге қүр сүлдерімізді сүйретіп бара жатқанымызды енді түсініп отырғандаймыз.

Қазір барлық отбасылар ездерінің ең жақындарының жанында. Олармен сыр бөлісіп, түрлі тақырыпта әңгімелеседі. Ең бастысы, бір-бірін үғысады, жылулық сыйлайды. Ғанибет емес пе!?

Күндер өтеді, айлар сырғиды, жылдар жылжиды. Бүл - өмірдің заңы. Дүниені дүрліктіріп отырған коронавирус дерті де мәңгіліктүр-майтыны ақиқат. Айтайын деге-нім, біз үлтымыздың төре мінезі -бауырмалдығымыздан ажырап қалмасақекен.

**// Қызылжар ңұры.- 2020.- 24 сәуір**