**«Ескерткіштану»**

**пәні бойынша дәрістердің қысқаша мазмұны**

 **Көктемгі семестр 2020-2021 о.ж.**

**«6M020800 – Археология және этнология» оқу бағдарламасы бойынша**

**Ескерткіштанудың мақсаттары мен міндеттері**

Жоспар

1. Пәннің өзектілігі.
2. Ескерткіштердің сапалық сипаттамалары.

**Пәннің өзектілігі**

Ескерткіштану - салыстырмалы түрде жас ғылым. Ескерткіштану мәселелеріне қатысты кейбір ережелер ұзақ уақыт бұрын айтылғанмен, жеке ғылым ретінде Ескерткіштану ХХ ғасырдың соңғы ширегінде іс жүзінде қалыптасты. Ол тез дамып, басқа ғылымдар арасында өз орнын алды және біздің мәдени мұрамызға қатысты теориялық және практикалық мәселелерді шешуде айтарлықтай жетістіктерге ие. Алайда, аталған ғылым әлі де өзінің ғылыми мәртебесін иеленіп, нақты қалыптаспаған. Ескерткіштану ғылымы адамның ескерткіштер және тарихи-мәдени ортамен өзара әрекеттесуінің жалпы принциптерін зерттейтін ғылым. Сондықтан да адам мен тарихи-мәдени орта арасындағы байланыс, қоғамның тарихи-мәдени мұраға қатынасы және оның жекелеген тұлға мен жалпы қоғамға ықпалын қарастыру зерттеу объектісін құрайды. Өйткені қазіргі күні адам мен қоршаған орта арасында орын алған өзара әрекеттесу, адамзаттың тарихи-мәдени ортамен өзара қарым-қатынасын үйлестіру мәселелерін туындатты. Сол себепті де қоғам мен тарихи-мәдени орта арасындағы түсініспеушілікті реттеуде Ескерткіштану ғылымының шешуші роль атқаратындығы айқын.

Біздің қоғам дамуының қазіргі кезеңінде тарих және мәдениет ескерткіштерін анықтаумен, зерттеумен, қорғаумен және пайдаланумен байланысты мәселелер ерекше мәнге ие болуда. Бұл көбінесе өткен дәуірлердің мәдени жетістіктері қазіргі әлемде белсенді жұмыс істеуді жалғастыратындығына байланысты. Ескерткіштерді зерттеу негізінде, осы ерекшеліктерді анықтау, өткеннің жетістіктерін қазіргі ұлттық мәдениетте кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта біздің елімізде тарихи-мәдени ескерткіштерге деген қызығушылықтың айтарлықтай өсуі байқалады. Бұл біздің өткенімізді бағалаудың жаңа тәсілдерімен, азаматтардың әлеуметтік белсенділігінің артуымен, қазіргі Қазақстан Республикасының ресми мемлекеттік мәдени саясаты сапасында қоғамның теологиялануы мен рухани жаңғыруының жариялануымен түсіндіріледі.

Қоғамның рухани өмірінің құрамдас бөліктерінің бірі - тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтау және пайдалану қызметі. Өз кезегінде, ескерткіштерді сақтау және пайдалану арқылы руханилықты қалпына келтіру, тарих және мәдениет ескерткіштерін анықтаудың, зерттеудің, қорғаудың және пайдаланудың теориялық негіздерін, оларды жіктеудің және бірыңғай тұжырымдамалық аппаратты білместен мүмкін емес. Біздің еліміздегі ескерткіштерді қорғау толығымен отандық тарихпен байланысты. Қазақстандағы тарихи жолдың әртүрлі кезеңдерінде тарихи және көркем ескерткіштерге, мұражай құндылықтарына, ұлттық мұраға деген көзқарас әртүрлі болды. Сондықтан тарихи-мәдени мұраның Қазақстан тарихындағы рөлін зерделеу отандық тарихты тануға маңызды қосымша болып табылады.

Оқу пәнінің мақсаттары мен міндеттері.

Курстың мақсаты – ескерткіштерді жалпыадамзаттық мәдениет құндылықтары ретінде жан-жақты қарастыра отырып, қоғам мен тарихи-мәдени ескерткіштердің өзара іс-қимыл тетігін ашу, олардың даму үрдістерін айқындау, сондай-ақ ескерткіштерді қорғаудағы бар тәжірибені жинақтау болып табылады. Оқу барысында магистранттар келесі негізгі ережелерді түсінуі керек:

- қоғам мен тарихи-мәдени мұра арасындағы өзара әрекеттесудің кұрделі құрылымын ашу;

- ескерткіштанудың қоғамдағы қоғамдық маңызы мен орнын, ескерткіштерді қорғаудың мақсаттары мен міндеттерін білу;

- мұра нысандарын адамның қабылдауында психологиялық процестерін түсіндіру;

- қоғамның саяси жүйесі, оның идеологиялық міндеттері мен ресми ескерткіштің қорғау саясатының бағыты арасындағы берік байланыс пен тәуелділік туралы нақты түсінікке ие болу;

- тарих және мәдениет ескерткіштерінің идеологиялық маңызын ашу;

- тарихи және мәдениет ескерткіші, ең алдымен, өткен оқиғалар туралы объективті ақпаратты сақтайтын түпнұсқа – тарихи объект болып табылатын негізгі іргелі жағдайды түсіну;

- ескерткішті жасаушылардың тарихы мен рухани дүниесін зерделеу.

Курсты оқу барысында қойылған мақсатқа жету барысында магистранттар келесі мәселелерді шешуі керек:

1. ескерткіштердің табиғи белгілерін, қасиеттерін және әлеуметтік шарттасқан функцияларын анықтау;

2) түпнұсқа-ескерткіштер мен рәміздер ескерткіштерінің жұмыс істеуіне, сондай-ақ ескерткіштерді қорғау және пайдалану жөніндегі қызметке талдау жүргізу;

3) ескерткіштің қорғау қызметінің елдегі тарихи оқиғалармен және мәдени құбылыстармен өзара іс-қимылына зерттеу жүргізу;

4) ескерткіштерді қорғау қызметіндегі қазіргі заманның негізгі проблемаларын талдау;

5) қазіргі Қазақстандағы ескерткіштерді қорғау қызметінің даму перспективаларын анықтау.

**Ескерткіштердің сапалық сипаттамалары**

Ескерткіш басқа объектілерден ерекшеленетін ескерткіштердің белгілері немесе сыртқы сипаттағы ерекше белгілері: материализм, антропогендік, жылжымайтын мүлік. Материализм - бұл адамның сезім мүшелеріне (рецепторларына) әсер ету қабілетімен көрінетін оның материалдық субстанциясының нақты өмір сүруінің объективтілігі. Антропогендік, мұнда ескерткіштерге адам қызметінің нәтижесінде пайда болған материалдық объектілердің бір бөлігі ғана жатады. Адамның объектіге әсер ету белгілерінің болмауы оны тарих пен мәдениеттің ескерткіші ретінде тану мүмкіндігінен айырады. Ескерткіштің жылжымайтын мүлкі. Бұл белгінің салыстырмалылығы. Жылжымайтын мүлік дегеніміз - тарихи-мәдени объектінің пайда болған жердегі қоршаған ортамен бірлігі. Ескерткіштің жылжымайтын мүлкі - бұл шынайы ақпарат көзі болу үшін оның функцияларын орындаудың қажетті шарттарының бірі.

 ***Ескерткіштердің қасиеттері*** - бұл басқа объектілермен өзара әрекеттесуде көрінетін қасиеттер. Бұл жағдайда адамдар мен қоғам ескерткіштермен өзара әрекеттеседі. Ескерткіштердің келесі қасиеттері ерекшеленеді: сенсорлық әсер ету қасиеті, ақпарат көзі болу қасиеті, эмоционалды әсер ету қасиеті. Тарихи-мәдени объектілерді бейнелеу және қабылдау теориясы. Сыртқы сезімдердің материалдық табиғаты мен психологиялық негізі. Ескерткіштер - сыртқы сезімнің көзі және сыртқы тітіркену фактісі. Психофизикалық жол сыртқы сезімдерден білімге дейін. Ескерткіштер арқылы алынған білімнің логикалық жіктелуі: тікелей, жанама; шынайы, жалған. Білім мазмұнының ескерткіштердегі ақпараттың мазмұнына тәуелділігі. Алынған білім түрлеріне байланысты ескерткіштердің функционалдық жіктелуі. Ескерткіштер - түпнұсқалар мен ескерткіштер рәміздері. Олардан алған білімнің айырмашылығы.

Ескерткіштердің функциялары: эпистемологиялық, тәрбиелік, коммуникативті, утилитарлық. Ескерткіштер-тарихи дереккөздердің өзіндік бір түрі. Тарихи-мәдени ескерткіштер - өткен тарихи оқиғалардың материалдық іздері, тарихи және эстетикалық ақпарат көздері. Бұл ақпараттың ерекшелігі және оны "оқу" әдістері. Гуманитарлық және жаратылыстану-техникалық ғылымдарға, мәдениет пен ағартуға арналған ескерткіштерде сақталған ақпараттың маңызы. Тарихи және дүниетанымдық ғылымдар үшін ескерткіштердің маңызы. Ескерткіштер - эмоционалды сезімдердің көздері. Ескерткіштердің жоғары тәжірибелік қасиеттері. Ескерткіштер мен тарихи-мәдени орта - тұлғаны қалыптастыруға педагогикалық ықпал етудің тиімді құралы.

**Ескерткіштану теориясының кейбір мәселелер**і

Жоспар

1. Ескерткіштанулық идеялар.
2. Ескерткіштанудың ғылыми мәртебесі.

**Ескерткіштанулық идеялар**

Ескерткіштану жеке ғылым ретінде іс жүзінде ХХ ғасырдың соңғы ширегінде қалыптасқаны белгілі. Оның қалыптасуы тарихи-мәдени мұраны қорғауға және сақтауға деген қоғамдық қызығушылықтың айтарлықтай өсуіне байланысты еді. Ескерткішті қорғау қызметін дамыту ескерткіштану зерттеулерін қарқындатудың, демек, тарих және мәдениет ескерткіштерін анықтауды, зерттеуді, сақтауды және пайдалануды өзінің практикалық мақсатына қоятын жаңа ғылыми пәннің негізгі қағидаттарын қалыптастырудың қозғаушы күші болды.

Бұл әлеуметтік қажеттіліктің нәтижесі жалпы ескерткіштің дамуы және ескерткіштану оның теориялық негізі ретінде, атап айтқанда, тарихи-мәдени мұраны анықтауға, сақтауға және пайдалануға бағытталған. Бұдан шығатыны, Ескерткіштану ғылымын ерекше ғылыми пән ретінде бөлу жалпы мәдениеттің, атап айтқанда тарихи және мәдени мұраның нақты көрінісіне негізделуі керек.

Осыған байланысты қоғамның мәдениеті материалдық құрылымдардың белгілі бір кешеніне ("заттарға") енуінен тыс мүмкін емес. Жалпы, адамдардың өмірінде заттардың атқаратын функциялары мен рөлдері объективті әлемнің мазмұнын құрайды. Олар тарих және мәдениет ескерткіштері ретінде ескерткіштану объектісін құрайды.

Тарих және мәдениет ескерткіштері ғылыми зерттеу объектісіне айналуы үшін олар нақты әлемдегі әртүрлі объектілердің арасында қандай да бір түрде ерекшеленуі керек. Кез-келген осындай ескерткіштің материалдық әлемде өзінің нақты болмысы бар екенін, яғни материалдық білім екенін негізге аламыз. Егер тарих пен мәдениет ескерткіштері шынымен де осы материалдық құрылымдардың ерекше түрін білдірсе, ондағы басты міндет - оларды белгілі бір белгілері бойынша басқалар арасында бөліп көрсету.

Ең алдымен, кез келген сол түзілімдердің кездесетін қоғамдық адам, әбден әрине металеместер екі елеулі түрде жақсы топ. Олардың біріншісі адамның іс - әрекетіне тәуелді емес объективті табиғи процестер нәтижесінде пайда болған - табиғи (табиғи) түзілімдерге жатады. Екіншіден, табиғатпен қамтамасыз етілген материалды саналы түрде жасалған нысандарға - артефактілерге айналдыратын осы нақты іс-әрекетке қарыздар.

Бірінші топта табиғи білім беру салдарынан туындайтын табиғи сол процестерді тиісінше іс-қимыл мен күш-табиғатты көрсетеді. Екінші топқа адамның белгілі бір материалдық объектілерді құруға саналы ниеті нәтижесінде пайда болған білім жатады, яғни олар белгілі бір мақсатта құрылады.

Белгілерге келетін болсақ, олар белгілі бір мағынасы бар нақты бір материалдық формациялар болып табылады, бұл оларға ақпарат беру функцияларын орындауға мүмкіндік береді. Бұл тарих пен мәдениет ескерткіштерін құрайтын артефактілердің тағы бір тобы.

Кез-келген осындай артефакт тарих пен мәдениеттің ескерткіші бола алады. Бірақ жоғарыда айтылғандар іс жүзінде тек "қолданыстағы" артефактілерге қатысты. Тарих пен мәдениет ескерткіштеріне айналу үшін кез-келген түрдегі материалдық формациялар олардың утилитарлық функциясынан белгілі бір жолмен алынып тасталуы керек. Осының арқасында бұл артефакт тарихи дереккөзге немесе тарих пен мәдениеттің ескерткішіне айналады. Тарих және мәдениет ескерткіштері ескерткіштану пәнін құрайды. Бізге өткеннен жеткен артефакт - бұл өткен туралы ақпарат көзі, оны қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

**Ескерткіштанудың ғылыми мәртебесі.**

Ескерткіштану саласындағы зерттеу пәні тарих және мәдениет ескерткіштеріне жасалған ақпарат болып табылады. Ескерткіштанудың міндеттері: тарихи шындық ескерткіштерінің барабарлық дәрежесін зерттеуге мүмкіндік беретін өзіндік теориялық және әдіснамалық принциптерді әзірлеу; олардағы ақпараттың маңыздылығы мен өзара байланысын анықтау, іріктеу, зерттеу, бағалау әдістерін, оқу және білім беру мақсаттарында ақпаратты мақсатты пайдалану әдістерін әзірлеу; тарихи-мәдени және табиғи ортаны кешенді сақтаудың теориялық негіздерін айқындау.

Ескерткішті күрделі жүйенің өнімі ретінде қарастыра отырып, ескерткіште қамтылған тарихи, эстетикалық, ғылыми ақпаратты алып тақырыпқа (көрерменге) ұсыну қажет. Тарихи және мәдени ескерткіш материалдық құрылым ретінде белгілі бір әлеуметтік процестердің өткенге объективті нәтижесі болып табылады, сондықтан оларды сенімді көрініс ретінде қарастыруға болады.

Қоғам мәдениетінің материалдық компоненттерінің элементтері мен бүкіл жүйесінің өзгеруі табиғи түрде жүреді, өйткені оның белгілі бір объектілері олар құрылған әлеуметтік функцияны қанағаттанарлық түрде орындауды тоқтатады. Жаңа материалдық объектілерді құру арқылы шешілетін жаңа міндеттер де бар. Элементтердің мұндай өзгеруі әрқашан әлеуметтік талаптарға сай келмейтін объектілерді міндетті түрде жоюмен бірге жүреді. Өткеннің материалдық құрылымдарының қайсысын біз тарих пен мәдениет ескерткіштері ретінде сақтауымыз керек? Бір жағынан, кез-келген материалдық зат оны құрған қоғамның көрінісі ретінде қабылдануы мүмкін. Екінші жағынан, өткен дәуірлердің барлық артефактілерін сақтаудың физикалық немесе экономикалық мүмкіндігі жоқ; бұл қажет емес.

Әртүрлі себептерге байланысты артефактілердің бір бөлігі бұрынғы дәуірден бері сақталған, бұл олардың қоғамдық санасының материалдық жүзеге асырылуын білдіреді. Осы материалдық нысандардың арқасында уақыттың нақты мәдени-тарихи байланысы қамтамасыз етіледі. Біздің ортақ мәдени-тарихи мұрамыздың маңызды бөлігін құрайтын осындай объектілерді тарих және мәдениет ескерткіштері деп атауға болады.

Осылайша, бұл процесте тарих пен мәдениет ескерткіші адам өмір сүретін көп ерекше әлеуметтік жүйеде өзіндік тірек рөлін атқарады. Сондықтан кез-келген ескерткіш, кез-келген басқа объект сияқты, оқшауланған нәрсе ретінде қарастырыла алмайды, тек басқа объектілермен байланысты. Тіпті, осы өзара байланыстардың негізінде болуы мүмкін. Байланыстардың бір түрі табиғатта және қоғамда жалпы қарым-қатынас принципін (үйлестіру байланысы) нақты бейнелейді, ал екіншісі кез-келген процестердің себеп-салдарлық сипатын (бағыныңқы байланыс) жүзеге асырады. Байланыстардың екі түрі де бір уақытта жүзеге асырылады, бірақ бірдей ескерткішті әртүрлі позицияға қояды.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, біз, тарихи және мәдени ескерткіш ретінде белгілі бір мақсаттар үшін қоғамдық адам жасаған объект, яғни артефакт қана әрекет ете алады деп атап өтеміз. Артефакт тарихи дереккөзге немесе тарих пен мәдениеттің ескерткішіне айналуы үшін оны утилитарлық функциясынан белгілі бір жолмен алып тастау керек. Бұл жағдайда оның қоғамды бейнелеу қабілеті алдыңғы орынға шығады, бұл оған өткен мен қазіргі заман арасындағы ақпараттық делдал мәртебесін береді. Немесе басқаша айтқанда, ол тарихи дереккөзге немесе тарих пен мәдениеттің ескерткішіне айналады - сәйкесінше өткенді қазіргі заманмен байланыстыруда әртүрлі функцияны орындайды және бірінші жағдайда деректану, ал екінші жағдайда ескерткіштану саласына жатады.

Егер мәселе ескерткіштану туралы болса, онда мұнда замандастардың әлеуметтенуіне, олардың әлеуметтік-тарихи координаттарын анықтауға қатысу міндеті өткен туралы семантикалық ақпарат алу міндетіне қосылады. Өткен уақыттың артефактілерін олардың осы функциясында зерттеу ескерткіштанудың нақты міндеті болып табылады.

Өкінішке орай, бұл нақты мәселені түсіну кеңінен қабылданды деп айтуға болмайды, өйткені тарих пен мәдениет ескерткіштеріне қатысты ақпараттың ерекше түрі - аксиологиялық ақпарат бөлінбейді. Тек оның арқасында біз бүгін өткенге қатысу сезімін, оны қазіргі заманның генетикалық тамыры ретінде эмоционалды қабылдауды, оны қазіргі әлеуметтік және жеке болмысымыздың бастауы ретінде қабылдауға деген ұмтылысты қалыптастырамыз. Демек, дәл осы соңғы ақпарат оның материалдық көрінісінде және ескерткіштанудың нақты тақырыбы болып табылады, іс жүзінде оның ғылыми мәртебесін құрайды

**Ескерткіштанудың методологиясы**

Жоспар

1. Ғылымның пәнаралық байланысы.
2. Ескерткіштану ғылымы нысандары, деректанулық жұмыс ретінде.
3. Мәдени құндылықтарға сипаттама.

**Ғылымның пәнаралық байланысы**

Ескерткіштану пәнаралық сипатқа және белгілі бір идеологиялық бағытқа ие білімнің белгілі бір саласы екені белгілі. Гуманитарлық білімнің осы саласының жұмыс істеуінің ғылыми базасы тарих, археология, сәулет тарихы және өнертану сияқты пәндермен тікелей байланысты. Мәдени мұраны қорғау - әлеуметтік жоспардың маңызды құбылысы. Онда екі бағыт айқын көрінеді: 1) тарихи және 2) теориялық-әдіснамалық. Біріншісі мәдени мұраны қорғау тарихын, екіншісі терминология саласындағы теориялық әзірлемелерді, ескерткіштерді бағалау критерийлерін, сондай - ақ пәнаралық білімнің бір түрі ретінде ежелгі табиғатты қорғау саласын сипаттайды.

Қазақстанның мәдени мұрасының тарихы зерттеушілерге ескерткіштерді зерттеу және бекіту, бірегей объектілерді қалпына келтіру және пайдалану, оларды болашақ ұрпақ үшін сақтау мәселелері бойынша бай материал ұсынады. Мәдени мұраны сақтаудағы теориялық және әдіснамалық бағыт келесі ғылыми зерттеулердің нәтижелерімен ұсынылған: тұжырымдамалық аппарат, ғылыми пәннің құралдары, ұлттық байлықты қорғаудың құқықтық аспектілері. Мұнда мұра объектілерін бөлу принциптерін, оларды бағалау, сақтау және пайдалану әдістерін әзірлеу маңызды рөл атқарады.

**Ескерткіштану ғылымы нысандары, деректанулық жұмыс ретінде**

*Мұра нысандарының негізгі санаттары*: ескерткіш, мұра, мәдени ландшафт.

Ескерткіш: 1) тарихи әлеуметтік коммуникацияда - әлеуметтік маңызы бар ақпаратты беру немесе өзектілендіру актісін жүзеге асыру үшін реципиентті бұрын орын алған белгілі бір құбылысқа жіберетін белгі; 2) құқықтық салада - қоғам үшін ерекше құндылығы бар мәдени және табиғи мұра объектілеріне берілетін мәртебе. "Мәдени мұра объектілері (тарих және мәдениет ескерткіштері) туралы" Заңға сәйкес ескерткіштер: 1) жекелеген объектілер, ансамбльдер, көрікті жерлер; 2) маңыздылық санаты бойынша - ұлттық, өңірлік және жергілікті маңызы бар объектілер; 3) меншік нысаны бойынша - мемлекеттік және жеке меншік болып бөлінеді. Типологиялық тұрғыдан археология, тарих, сәулет және монументалды өнер ескерткіштері болып бөлінеді. Мәдени мұра объектілерінің бірыңғай мемлекеттік тізіліміне енгізіледі. Мемлекет ескерткіштерді қорғауға кепілдік береді.

Ескерткіштерді қорғау - мұраны сақтауға және өзектілендіруге бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық, қаржылық, материалдық-техникалық және өзге де шаралар жүйесі. Ескерткіштің табиғи бұзылуын, бүлінуін немесе жойылуын, оның сыртқы келбетін Өзгертуді, пайдалану тәртібін бұзуды болдырмау мақсатында жүргізіледі. Мыналарды қамтиды: 1) ескерткіштерді анықтау, зерделеу және есепке алу; олардың сақталуын қамтамасыз ету (оның ішінде консервациялау, реставрациялау, пайдалануға бейімдеу, ғылыми-зерттеу, жобалау және өндірістік жұмыстар); 2) күтіп-ұстауды және пайдалануды бақылау; 3) заңнаманың сақталуын бақылау; жоғалған ескерткіштерді қалпына келтіру (объектінің ерекше маңызы бар ерекше жағдайларда).

**Мәдени құндылықтарға сипаттама**

Мәдени құндылықтарға келесі нысандар жатады:

*1.Тарих ескерткіштері* - аса маңызды тарихи оқиғалармен, қоғам мен мемлекеттің дамуымен, сондай-ақ ғылым мен техниканың, халықтардың мәдениеті мен тұрмысының дамуымен, аса көрнекті саяси, мемлекеттік, әскери қайраткерлердің, халық батырларының, ғылым, әдебиет және өнер қайраткерлерінің өмірімен байланысты ғимараттар, құрылыстар, естелік орындар мен заттар.Тарих және мәдениет ескерткіштері екі топқа бөлінеді: А) жылжымалы ескерткіштер - көне заттар, картиналар, қолжазбалар, баспа басылымдары, мұрағаттар, монеталар, паноптикум - сирек кездесетін заттар жинағы және т. б.; б) жылжымайтын ескерткіштер - ғимараттар, құрылыстар, сәулет ансамбльдері мен кешендері, қалашықтар, қорғандар және т. б.

*2.Өнер ескерткіштері* - монументалды, бейнелеу, сәндік-қолданбалы және басқа да өнер түрлерінің туындылары.

*3.Сәулет және қала құрылысы ескерткіштері* - азаматтық, өнеркәсіптік, әскери, діни сәулет, халық сәулет өнерінің құрылыстары; сәулет ансамбльдері мен кешендері, Тарихи орталықтар, орамдар, алаңдар, көшелер, қалалар мен басқа да елді мекендердің ежелгі жоспарлануы мен құрылысының қалдықтары.

*4.Археология ескерткіштері* - қалашықтар, қорғандар, ежелгі қоныстардың, бекіністердің, өндірістердің, каналдардың, жолдардың қалдықтары, ежелгі жерлеу орындары, тас мүсіндер, жартастағы бейнелер, ежелгі заттар.

5. *Деректі ескерткіштер* - мемлекеттік билік органдары мен мемлекеттік басқару органдарының актілері, басқа да жазбаша және графикалық құжаттар, кино, фотоқұжаттар және дыбыс жазбалары, сондай-ақ ежелгі және басқа да қолжазбалар мен мұрағаттар, фольклор мен музыка жазбалары, сирек кездесетін баспа басылымдары.

Тарих және мәдениет ескерткіштеріне нақты мән-жайларға байланысты тарихи, ғылыми, көркемдік немесе өзге де мәдени құндылық болып табылатын басқа да объектілер жатқызылуы мүмкін.

*1.Тарихи-мәдени мұра* - қоғамның даму кезеңдерін бейнелейтін және қоғам сақтауға және өзектендіруге жататын құндылықтар ретінде түсінетін тарих пен мәдениет объектілерінің жиынтығы. Қазіргі әдебиеттерде мұраны өзектендіру мәселелері көтеріледі, яғни ескерткіштердің әлеуметтік-мәдени рөлін жандандыру және оларды түсіндіру арқылы ескерткіштерді сақтауға және қазіргі мәдениетке қосуға бағытталған қызмет маңызды болып табылады. Практикалық салада объектілерді пайдаланудың белгілі бір бағыттары дамыды: бастапқы мақсаты бойынша; нысаннан өзгеше, бірақ объектіге зиян келтірмейтін мақсат үшін; таныстыру және зерттеу мақсатында.

*2.Мәдени және табиғи мұра объектісі* - материалдық (жылжымайтын және жылжымалы объектілер) және материалдық емес көріністерде ұсынылған, өзекті мәдениеттің уақыт пен кеңістікте орнықты құндылық құрамдас бөлігі.

*3.Мәдени ландшафт* - табиғи процестер мен адамдардың шығармашылық, интеллектуалдық, сондай-ақ күнделікті, тіршілікті қамтамасыз ету іс-әрекеттерін біріктіру нәтижесінде қалыптасқан табиғи, техникалық және әлеуметтік-мәдени құбылыстардың тұтас және аумақтық-локализацияланған жиынтығы. Өз кезегінде антропогендік ландшафт-бұл адам қызметінің әсерінен өзгерген табиғи-аумақтық кешен. Мәдени ландшафт - бұл этникалық топ, адамдар қауымдастығы игерген табиғи кешен.

Мәдени ескерткіштер - бұл адам мен қоғамның тіршілік ету ортасының бөлігі болып табылатын, адамдардың сезімдеріне, эмоцияларына және санасына айтарлықтай әсер ететін материалдық заттар. Ескерткіштің белгілі бір ақпаратты қамтитын материалдық зат ретінде және тарихи-мәдени сараптама негізінде мемлекеттік қорғауға жататын ескерткіштің арақатынасы "мәдени ескерткіш" ұғымының мәнін құрайды.

**Тарих және мәдениет ескерткіштерін жіктеу**

Жоспар

1. Тарих және мәдениет ескерткіштерін жіктеу мәселесінің қаралуы.
2. Қазақ ескерткіштануы.

**Тарих және мәдениет ескерткіштерін жіктеу мәселесінің қаралуы.**

Тарих және мәдениет ескерткіштерінің жіктелуі олардың пайда болу критерийі негізінде функционалды мақсатын анықтау үшін берілген.

Мәдени ескерткіштерді проблема ретінде жіктеу "мәдени мұра объектілері туралы" республикалық заңды әзірлеу кезінде қарастырылмады. Сонымен қатар, бұрын Қазақстан республикасының "Тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау туралы" Заңында оларды жылжымалы және жылжымайтын деп бөлетін ұтқырлық бойынша жіктеу заңдардың мәтіндерінен "мәдени мұра объектілері" деген жаңа тұжырымдаманың пайда болуымен жоғалып кетті.

Халықаралық нормативтік актілер мен қазақстандық заңнаманы талдауға сүйене отырып, барлық мәдени ескерткіштерді ұтқырлық белгісі бойынша жылжымайтын, жылжымалы және қоныс аударатын ескерткіштерге бөлуге болады.

*Жылжымайтын мәдени ескерткіште*р - Қазақстан Республикасының тарихи орналасқан жеріне байланысты мәдени мұра объектілері.

*Жылжымалы мәдениет ескерткіште*рі - бұл музейлерде, Музей-қорықтарда, кітапханаларда, мұрағаттарда, музей үлгісіндегі ұйымдарда, басқа да ұйымдарда, сондай-ақ жеке коллекцияларда оларды іздеумен, анықтаумен, жинаумен, сақтаумен, танымал етумен немесе өткізумен айналысатын жеке тұлғаларда сақталатын, тасымалданатын мәдениет ескерткіштері.

*Қоныс аударатын мәдени ескерткіштер* - флора мен фаунаның Шекарасыз кеңістікте қозғалатын объектілері, олардың жекелеген түрлері ғылым, тарих, ағарту немесе эстетика тұрғысынан қызығушылық тудырады. Қорғау мақсатында оларды Қызыл кітапқа енгізуге болады.

*Мәдени ескерткіштерді тек мобильді жағдай бойынш****а*** ғана емес, сонымен бірге олардың шығу тегіне байланысты тарих ескерткіштеріне, жеке шығармашылық ескерткіштеріне, халық шығармашылығы ескерткіштеріне, табиғат ескерткіштеріне жіктеуге болады.

*Тарихи ескерткіште****р*** - бұл қоғамдық қатынастардың дамуы барысында өзгерістерге әкелген оқиғаларға байланысты адамдар атап өткен заттар.

*Жеке шығармашылық ескерткіштері* - авторлығы даусыз адамның зияткерлік жұмысы арқылы жасалған заттар. Бұл ғылыми талдаудың, ғылыми немесе практикалық зерттеулердің нәтижелері, жеке немесе ұжымда жасалған шығармашылық өнімдер.

*Халық шығармашылығының ескерткіштер*і - жеке авторы анықталмаған заттар мен материалдық емес мұра. Бұл тәжірибе жетілдіріліп, ұрпақтан-ұрпаққа берілетін адамдардың дамыған дағдыларының көмегімен жасалған ескерткіштер. Ресей Федерациясы халықтарының материалдық және материалдық емес, рухани мұраларын куәландыратын ескерткіштер.

*Табиғат ескерткіштері*- табиғаттың эволюциялық дамуы нәтижесінде пайда болған және ғылым, тарих, ағарту немесе эстетика тұрғысынан олардың мәдени маңыздылығын білетін адам анықтаған жануарлар мен өсімдіктер әлемінің объектілері. Бұл жіктеуде табиғи ескерткіштер ерекше орын алады. Оларға жер бетінде және су астында өсетін және өмір сүретін флора мен фауна, қорықтар, табиғи ландшафттар, үңгірлер, ормандар, су объектілері және т.б. мәдени ескерткіштерге олардың тарихи, ғылыми, эстетикалық маңыздылығын білетін адам анықтағандықтан жатады.

*Ескерткіштерді функционалдық мақсат белгілері бойынш*а мұражай заттарына, ежелгі заттарға, антиквариатқа, мұрағаттық құжаттарға, кітапхана даналарына, діни мақсаттағы заттарға, мәдени құндылық белгілері бар олжаларға бөлуге болады.

*Музей заттары* - музейлерде немесе музей-қорықтарда негізгі қор ретінде және айырбастау қоры ретінде (дублеттік дана) сақталатын музей немесе музей-қорық тұжырымдамасына сәйкес келетін заттар. Музей затының құндылығы ондағы әлеуметтік-мәдени ақпаратпен, музей бейінімен, материалмен, орындау шеберлігімен, сақталуымен және жиынтықтағы кейбір басқа да белгілермен айқындалады.

*Мұрағаттық құжатта****р*** - мемлекеттік және муниципалдық билік органдарының, қоғамдық ұйымдардың, діни ұйымдардың қызметі нәтижесінде пайда болған Ресми құжаттар, сондай-ақ архивтерде тұрақты сақталатын мемуарлар, күнделіктер, хат алмасулар, жазбалар мен бейнелері бар кино, фото және аудиоматериалдар және басқа да деректі ескерткіштер.

Кітапхана даналары - кітапхананың тақырыптық тұжырымдамасына сәйкес келетін және кітапхана қорларында тұрақты сақталатын кітаптар, журналдар, газеттер, ноталар, көркем репродукциялар, фотоальбомдар, ксерокөшірмелер, факсимильді басылымдар және басқа да баспа басылымдары.

*Діни мақсаттағы затта*р - жылжымалы және жылжымайтын объектілер, сондай-ақ діни жоралар мен ырымдарды жасауда қолдану үшін тарихи арналған немесе жаңадан жасалған материалдық емес ғибадат мұрасы объектілері.

*Антиквариат* - дербес, жүйесіз заттар. Антиквариат 50 жылдан астам уақыт бұрын жасалған және ғылым, тарих, өнер, ағарту немесе эстетика тұрғысынан мәдени құндылығын сақтаған ежелгі заттар болып саналады. "Антиквариат" ұғымы федералды заңнамада кездеспейтіндіктен, антиквариаттың Мемлекеттік қауіпсіздігі қарастырылмаған деп қорытынды жасауға болады. Сонымен бірге, "мәдени құндылықтарды әкету және әкелу туралы"Федералдық заңға сәйкес оларды Ресей Федерациясының аумағынан тыс жерлерге ауыстырудың ерекше тәртібі бар.

Мәдени құндылық белгілері бар табылыстарға материалдық мәдениет объектілері немесе материалдық емес мәдениетті куәландыратын, іздеу арқылы немесе кездейсоқ табылған, құндылығы нақтылауды қажет ететін объектілер жатады. Табылған заттар автоматты түрде мемлекеттік меншікке жатады. Мұндай Табылған заттар үшін сыйақы алуға байланысты қатынастар азаматтық заңдармен реттеледі.

Ежелгі заттар адамның эмоционалды жағдайына сәйкес келетін, жалпы емес, жеке мәдениетті дамыту тұрғысынан мәдени қызығушылық танытатын заттарды қамтуы керек.

Жаңа технологиялардың дамуы мәдени ескерткіштердің жаңа түрлеріне негіз жасайды. Мысалы, мемлекетке және ақпараттық қоғамның мүдделі тараптарына жүктелген жаңа міндет адамзаттың цифрлық мұрасын сақтау болып табылады. Уақыт өте келе барлық халықтар, елдер, Мәдениеттер мен Тілдер туралы теңгерімді өкілдікті қамтамасыз ету үшін мемлекет цифрлық мұраны құрайтын құжаттарға, атап айтқанда қоғамдық игілік саласындағы құжаттарға үнемі қол жеткізуге кепілдік беруі керек.

Одан әрі жіктеуді жалпы танылған, кәсіби көзқарасты, мысалы, мұражай, мұрағат немесе кітапхана ісінде маңызды болып табылатын кіші топтарда жүргізуге болады.

Ескерткіштерді жүйелі жіктеу. Жіктеу принциптері. Археология ескерткіштері: анықтамасы, түрлері, түрлері. Тарих ескерткіштері: анықтамасы, түрлері, түрлері. Сәулет ескерткіштері: анықтамасы, түрлері, түрлері. Монументалды-бейнелеу өнерінің ескерткіштері: анықтамасы, түрлері. Тарихи орындар. Тарихи ландшафттар.

**Қазақ ескерткіштануы**

Кез-келген елдің материалдық және рухани мәдениетінің ажырамас бөлігі-сәулет құрылымдары, археологиялық ежелгі, монументалды өнер мен тарих ескерткіштері кіретін жылжымайтын ескерткіштер. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда тарихи-мәдени, көркем маңызы бар 150 мыңнан кем емес ескерткіш әлі толық есепке алынбаған. Тиісті зерттеумен, қорғаумен, қалпына келтірумен көптеген ескерткіштер біздің еліміздің өткенін, оның әр түрлі мәдениетін білудің таусылмайтын көзі болып табылады.

Ұлан-ғайыр аумаққа таралған ежелгі құрылыстардың маңыздылығы егеменді Қазақстан Республикасының қалыптасуы мен дамуының қазіргі кезеңінде бірнеше есе артып келеді, өйткені олар аумақтық тұтастықтың, мемлекет тәуелсіздігінің негізгі тарихи-мәдени форпосты болып табылады. Әр түрлі жылжымайтын ескерткіштердің жан-жақты, жан-жақты мәдени, идеологиялық, насихаттық, экономикалық (туризмнің дамуына байланысты) маңызы айқын. Деп аталатын ерекше маңызы бар. Дала аймағының ескерткіштері елдің негізгі аумағында (Сарыарқа, Арал-Каспий, Жетісу) орналасқан, негізінен XIV–XV – XX ғғ. басына жататын және қазақ тарихы мен мәдениетіне тікелей қатысы бар: бұл көптеген мемориалдық-ғибадат кешендері, мал шаруашылық қоныстарының қалдықтары, тас кесетін эпиграфиялық ескерткіштер, көне құдықтар және т. б. Қазақстанның ежелгі дала өркениетінің мұрагері ретіндегі тарихи – мәдени ерекшелігін барынша толық көрсететін, қазір қарқынды түрде жойылып бара жатқан, жойылып бара жатқан бірегей ескерткіштерді кешенді зерделеу, қорғау, реставрациялау, консервациялау және одан әрі пайдалану-жалпымемлекеттік маңызы бар аса маңызды міндет болып табылады.

Қазақстанда жылжымайтын ескерткіштер проблемаларымен соңғы 40 жылда негізінен мәдениет Министрлігінің реставрациялау ұйымы ("Қазреставрация", "Қазпроектреставрация" институты) айналысады, оның қызметіне өндірістік, практикалық еңіс және қорғау-реставрациялау және осы мекемеге дәстүрлі түрде жүктелген басқа да іс-шараларды жүзеге асыру кезінде ғылыми-теориялық, әдістемелік негіз жеткіліксіз және жеткіліксіз болып сипатталады.

Ғылыми зерттеу, тарихи-мәдени мұраны қорғау және жариялау саласындағы тұжырымдамалық бағдарламаның жоқтығы, консервациялық-қалпына келтіру қызметіндегі қажетті басымдықтар, мамандармен және басқа мекемелермен нашар үйлестіру байқалады. Нәтижесінде республиканың жылжымайтын ескерткіштерін қорғау және қалпына келтіру саласындағы белгілі бір сандық табыстар аясында тарихи-мәдени мұраны бұрмалауға және жоғалтуға әкелетін теріс үрдістер дамыды: ескерткіштерді толық, әрдайым негізделмеген "қалпына келтірудің" дұрыс емес тәсілі; неғұрлым сақталып қалған (бірақ неғұрлым басым емес) құрылыстарда "жеңілдетілген реставрация" қағидатын ұстану; дала аймағының өзіндік ескерткіштеріне мүлдем жеткіліксіз назар аудару; консервациялаудың маңызды бағытының, әсіресе сырлы құрылыстардың созылмалы артта қалуы және т. б.

Атап айтқанда, практикалық салада бұл жекелеген көрнекті ескерткіштерді толық қалпына келтіру (қалпына келтіру) жөніндегі өте күмәнді шешімдерде көрініс табады, бұл жұмыс сапасына да әсер етеді – мысалы, Айша бибі, Абат-Байтақ, Қозы Көрпеш-Баян Сұлу кесенелері, Сисем–ата қорымы. Соңғы уақытта ұзақ уақыт бойы қорғаныс және қалпына келтіру органдарының практикалық мүдделерінен тыс қалған және сақталған халық сәулет құрылыстарының жойылуының көптеген "жарқын" мысалдары бар, қазіргі дәуір үшін өте тұрақсыз қашықтық факторы, сондай-ақ қазірдің өзінде тиімді, қолайсыздық факторы, осындай объектілердің "күрделілігі". айтарлықтай жойылатын немесе шикі құрылымдардан тұрғызылған. Екінші жағынан, бірыңғай бағдарламасыз (бұл бөлек тақырып) шығарылатын облыстық ескерткіштер қоймаларының шыққан томдарына мамандардың шағымдары аз емес; іс жүзінде 1980 жылдардың басында жасалған ескерткіштердің мемлекеттік тізімі және көптеген көрнекті ескерткіштер жоқ, тәжірибелерге белгісіз, атауларда, даталарда және т. б. дәлсіздіктер бар.

Осы және басқа да кемшіліктердің тамыры ғылыми-әдістемелік қызмет саласында, олардың іс жүзінде болмауы және тез орналастыруды, күшейтуді және үйлестіруді қажет ететіні анық. Осыған байланысты, қазіргі кезеңде Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы бойынша қарқынды жұмыс жүргізіліп жатқан кезеңде біздің мәдениетіміз үшін аса маңызды ескерткіштану бағытын – елдің Тарих пен мәдениетінің көптеген және алуан түрлі жылжымайтын ескерткіштері саласындағы жан-жақты ғылыми-зерттеу, ғылыми-практикалық және әдістемелік қызмет ретінде дамытудың өзекті міндеті барлық қажеттілікпен туындайды. Егеменді мемлекеттің қалыптасуының қазіргі сәтінде осы бағыттағы бірінші кезектегі, өзекті салалардың бірі қазақ тарихы мен мәдениетіне неғұрлым қатысы бар және негізінен Қазақстанның далалық аймағында, көбінесе шалғай аудандарда (Сарыарқа, Арал-Каспий, Жетісу, Алтай) орналасқан соңғы ғасырлардағы ескерткіштерді жүйелі түрде анықтауға, кешенді зерделеуге, кеңінен жариялауға, қорғауға, консервациялауға, реставрациялауға, пайдалануға бағдарланған "Қазақ ескерткіштануы" болуға тиіс. Бұл міндетті жүзеге асырудың өзектілігі жоғарыда айтылған себептерден басқа, ескерткіштердің осы үлкен шеңберінің көпшілігі түпкілікті жойылу кезеңінде, әсіресе елді мекендерден тыс орналасқан XIX – XX ғасырдың басындағы шикі және басқа да құрылымдар.

Қазақстанның далалық аймағында біздің еліміздің тарихы, қазақ халқының этногенезі мен мәдениеті тығыз байланысты XV-XX ғғ.басындағы тарихи – мәдени пастар шоғырланған. Типологиялық қатынаста олар ескерткіштердің үш негізгі тобына бөлінеді, оларға сәйкес "қазақ ескерткіштанудың" негізгі салалары (бағыттары) анықталады.

Жоғарыда аталған "Қазақ ескерткіштану" ғылыми-зерттеу бағытындағы негізгі бағыттардан басқа, Орта ғасыр мен жаңа дәуірдегі қазақ даласының көрнекті саяси қайраткерлерінің жерленген орындары болып табылатын көптеген ескерткіштердің атрибуциясымен байланысты зерттеулердің ғылыми-қолданбалы Тарихи бағыты маңызды мәнге ие. Атап айтқанда, көптеген ірі, таңбалы мемориалдық құрылыстар әлі күнге дейін сәйкестендірілмеген (Солтүстік Үстірттегі Алаш хан, Аяққамыр, "Қалбасұн мұнарасы", балғасын, Көккесене, Кесене, Абат-Байтақ, Қошқар ата, Көккүмбет және т.б. кесенелері). Бұл бағыттағы ізденістер кешенді ғылыми-практикалық, пәнаралық сипатқа да ие болуы мүмкін, мұны соңғы кезде Хан моласы қорымындағы Әбілқайыр ханның бейітінің табылуы айқын көрсетіп отыр.

Осылайша, Қазақстандағы ескерткіштану бағытының перспективалық дамуының маңызы өте зор және бірінші кезекте аумақтық тұтастықтың, ұлттық қауіпсіздіктің, этномәдени бірегейліктің, мәдениет саласындағы экономикалық дамудың мемлекеттік міндеттерімен және т.б. байланысты. Ескерткіштер саласындағы мақсатты ғылыми-практикалық қызмет сенімді материалдық бағдарлармен шынайы тарихи-мәдени ортаны қалпына келтіруге ықпал ететін болады, елдің барлық бұрыштарында туризмді неғұрлым кең дамыту үшін маңызды ынталандыру болып табылады.

Республикалық ескерткіштану орталығының құрылымы да сәйкес келеді: далалық зерттеулер және ескерткіштерді жинақтау секторы; қазақ ескерткіштану секторы; ескерткіштерді қорғау, қалпына келтіру және консервациялаудың ғылыми-әдістемелік проблемалары секторы; әдістемелік бөлім; мәдени туризм бөлімі және т. б. бөлім қызметінің болжамды нәтижелерінің арасында мыналарды анықтауға болады: Қазақстан ескерткіштерін консервациялау мен реставрациялаудың жалпы проблемаларын әзірлеу, еліміздің жылжымайтын тарихи-мәдени мұрасын зерттеу және пайдалану ісінде мекемелер мен мамандардың қызметін үйлестіру.; жекелеген ескерткіштер, олардың топтары, зерттелген өңірлер және кешенді теориялық және қолданбалы проблемалар бойынша монографиялар мен мақалалар жинағын дайындау және басып шығару; Қазақстан облыстарының ескерткіштер жинағы жөніндегі жұмысқа жетекшілік ету.

Ескерткіштану бағытын дамыту Қазақстан Республикасының Мәдениет, идеология және елдің ұлттық қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатының маңызды бөлігі болып табылатыны айқын, осыған байланысты осы саладағы ғылыми-ұйымдастырушылық негіздерді шешу қазір өте өзекті және перспективалы болып көрінеді.

**Музей қызметі жүйесіндегі тарих және мәдениет ескерткіштері**

Жоспар

1. Сәулет және қала құрылысы ескерткіштерін музейлендіру.
2. Ескерткіштерді қалпына келтіру әдістері.
3. Ескерткіш белгілер - мәдени мұраның материалдық объектілері.

**Сәулет және қала құрылысы ескерткіштерін музейлендіру**

Сәулет ескерткіштері-бүгінде ең көп кездесетін музейлендіру нысандары. Сәулет және қала құрылысы ескерткішін музейлендіру оны қалпына келтірумен тығыз байланысты. Көптеген жағдайларда (әсіресе ескерткішті мұражай шоуының тәуелсіз нысаны ретінде көрсетуге дайындау кезінде) Мұражайтану негізінен қалпына келтіруге дейін азаяды. Қалпына келтіру сияқты арнайы білім мен кәсіби тәжірибені қажет ететін күрделі процесті, әрине, тек жоғары білікті қалпына келтірушілер ғана орындай алады, және ондағы мұражайдың рөлі негізінен мұражай құралдарымен түсіндіру кезеңіне бағытталған. Қазіргі уақытта халықаралық тәжірибеде қалыптасқан қалпына келтірудің негізгі қағидасы Венецияда 1964 жылы өткен сәулетшілер мен тарихи ескерткіштердің техникалық мамандарының II Халықаралық конгресінің қарарының Венециандық Хартиясында тұжырымдалған, ол түпнұсқалықтың басымдығын жариялайды, қалпына келтірудің мақсатын бізге жеткен ескерткішті қорғау және оның тарихи және эстетикалық құндылығын анықтау ретінде анықтайды, сонымен бірге оны нығайтады. "Қалпына келтіру гипотеза басталған жерде тоқтайды", - деп хабарлайды Венеция хартиясы. Бұл қағидатты ұстануды Халықаралық ғылыми және мұражай қауымдастығы 1994 жылы Жапонияда қабылданған декларацияның "Нара құжаты" растады.

**Ескерткіштерді қалпына келтіру әдістері**

Негізгі реставрациялық әдістер консервациялау және аналитикалық әдіс болып табылады, ерекшелік ретінде синтетикалық әдіске жол беріледі.

*Сақтау* - бұл ең қатаң қалпына келтіру әдісі, оның негізінде ескерткіштің құндылығын өмір сүру кезінде пайда болған барлық қабаттармен бекіту. Консервация деп қалпына келтіру процесінің белгілі бір кезеңі түсініледі, онда ескерткіштің материалдық негізінің жағдайы мен қауіпсіздігі және оған бағытталған барлық шаралар қамтамасыз етіледі. Консервациялау шараларына авариялық жағдайдағы құрылыстарды уақытша қорғау, іргетастар мен көтергіш құрылымдарды нығайту, кірпішті құрылымдық нығайту, температура мен ылғалдылық режимін тұрақтандыру шаралары жатады. Бірқатар объектілер үшін консервация тек қажет емес, бірақ жалғыз мүмкін әдіс ретінде танылады. Консервациялау жұмыстары ескерткіштің түпнұсқалық материалын барынша сақтау қағидаты сақтала отырып жүргізіледі, ал егер зақымдалған материалды ауыстыру болмай қоймайтын болса, ол ескерткішті тұрғызу кезінде қолданылатын әдістерге жақындатылған құрылыс әдістерімен жүзеге асырылады. Консервация шеңберіндегі қалпына келтіру әдістерінің ішінен тек анастилозға - құлаған ежелгі бөлшектерді орнына орнатуға рұқсат етіледі. Егер ескерткіш қатты бұрмалануларға ұшыраса, қалпына келтірушілер "уақыт патинасын"алып тастауға жол бермей, тарихи және көркемдік тұрғыдан ең маңызды фрагменттерді анықтауға және көруге қол жетімді етуге тырысады.

*Аналитикалық әдіс* ескерткішті ең алдымен тарихи дерек көзі ретінде қарастырады. Ол ескерткіштің тарихи матасына абайлап өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. Бұл әдісті қолдану сонымен қатар жоғалып бара жатқан пішінді бекітуге және сақтауға, іздері ескерткіште табылған, құрылымның сәулеті туралы неғұрлым толық және көрнекі түсінік беруге, ескерткіштің тектоникалық схемасындағы лакунаны толтыруға деген ұмтылысқа байланысты. Кейде ескерткіштің сақталуын қамтамасыз ету үшін фрагментті қалпына келтіру қажет. Бұл әдістің интегралды қалпына келтіруден айырмашылығы сандық емес, сапалық, мақсатты: фрагменттік қалпына келтірудің мақсаты сәулет ерекшеліктерін, дизайн ерекшеліктерін және ескерткіштің құрылыс тарихын неғұрлым толық анықтау болып табылады.

Фрагменттік қалпына келтіру процесінде екі кезең бөлінеді. Бірінші кезең - ескерткіштің ашылуы, яғни оны бұрмалайтын және құрылымдық және тарихи құндылықты білдірмейтін элементтерді алып тастау. Екінші кезең-жоғалған элементтерді қалпына келтіру. Ол ескерткішті заттай зерттеу нәтижесінде алынған даусыз дәлелдемелер негізінде жүзеге асырылады.

*Синтетикалық әдіс* (тұтас қалпына келтіру) қалпына келтірушінің гипотезалар мен ұқсастықтарды қолдана отырып, ескерткіштің "бастапқы" немесе "оңтайлы" көрінісін қалпына келтіру құқығын жариялайды. Ол сәулет тарихының ескерткіші ретінде ежелгі құрылымның ерекшеліктерін ашуға және маңызды ерекшеліктерін анықтауға бағытталған. Өкінішке орай, бұрын да, қазір де бұл әдіс кейде негізсіз стилизаторлық бұрмалануларға әкеледі. Қандай жағдайларда синтетикалық әдіс қолайлы деп танылады? Ең алдымен, біртұтас қалпына келтіру салыстырмалы түрде жақында, әдетте табиғи апаттар немесе әскери операциялар нәтижесінде жойылған және замандастарының санасында әлі де "шынымен бар"болып қалатын ескерткіштерге қатысты кеңінен қолданылады. Қазақстанның түрлі аймақтарындағы ежелгі және ортағасырлық қалалар мен қалашықтардың жандануы үлгі бола алады. Екіншіден, көбінесе тұтас қалпына келтіру туралы шешім қала құрылысының мүдделеріне сүйене отырып қабылданады (жоғалған немесе қатты бұрмаланған ескерткіш ансамбльде шешуші рөл атқарған кезде).

Ескерткішті одан әрі көрсету үшін сақталған немесе қалпына келтірілген бөлшектердің түпнұсқалығын растау өте маңызды. Оларды жарықпен, қоршаумен экспозициялық бөлген жөн, экспозицияны және осындай шешімнің ниетін көрсететін ғылыми-көмекші және мәтіндік материалдармен сүйемелдеген жөн. Әйтпесе, ескерткіштің келбеті "мәңгілік қалпына келтіру" жағдайында бола отырып, аяқталмаудың көлеңкесіне ие болады, бұл оның эстетикалық әсерін едәуір төмен.

**Ескерткіш белгілер - мәдени мұраның материалдық объектілері**

Мәдени мұраның материалдық объектісі ондағы ақпаратпен бірге белгілі бір материалдық құрылым ретінде белгі бола алады. Сонымен қатар, белгі "екі қабатты" құрылымға ие, өйткені онда кез-келген басқа тарих және мәдениет ескерткіші сияқты өткен қоғам туралы аксиологиялық ақпаратты қоса алғанда ғана емес, сонымен бірге бастапқыда белгі ретінде кодталған ақпарат бар.

Ескерткіштер-белгілер алуан түрлі және алуан түрлі. Оларға, мысалы, көптеген жылжымайтын тарихи және мәдени ескерткіштер жатады. Тарихи-мәдени мұраға жататын көптеген белгілер жылжымалы ескерткіштер болып табылады. Олардың барлығы ақпарат тасымалдаушысы ретінде қоғам құрған белгілі бір материалдық формациялар.

Семиотикалық белгілер мен белгілер жүйелеріне қатысты мәселелермен айналысады. Ол белгі ұғымына белгілі бір мазмұнды беруді мақсат ететін және мәдениетте делдал рөлін атқаратын нәрсені (ол болмаған кезде) білдіретін материалдық және идеалды білім ретінде сүйенеді. Дәл осы мақсатта адамдар көптеген түрлі белгілерді қолданады. Бүгінгі таңда семиотикада бар белгілердің жіктелуі Ч.С. Пирстың еңбегінде жан-жақты қарастырылған [Пирс Ч.С. Таңдамалы философиялық шығармалар. − М., 2000.]. Соңғы тұрғыдан алғанда, жалпы түрдегі белгілер үш түрге бөлінеді:

1) белгілеуші мен белгілеушінің ұқсастығына негізделген иконикалық белгі;

2) белгі - уақыт немесе кеңістікте орналасумен байланысты болатын және білдіретін индекс;

3) белгі - нақты конвенция шеңберінде белгіленетін және белгілеуші өзара байланысты болатын символ − іс жүзінде белгіленетін объектінің бар-жоғына қарамастан.

Белгілердің әр түрі белгілі бір жағдайларда қосымша мәнге ие бола отырып, тарих пен мәдениеттің ескерткіші бола алады.

Белгілердің өзінен басқа, мәдени мұраның әртүрлі нысандары белгілер сипаттамаларына ие болуы мүмкін. Бірақ, ең алдымен, бұл біз тарихи ескерткіштер ретінде қабылдайтын адамдарға қатысты. Оның рөлін тарихи оқиғамен немесе жеке тұлғамен байланысты кез-келген тақырып қана емес, сонымен бірге осы рөлге арналған материалдық білім де ойнай алады.

Осы тұрғыдан алғанда, тарихи ескерткіштер - бұл тарихи маңызы бар белгілі бір процестермен байланысты материалдық объектілер. Сонымен, біз тарихи ескерткіштер туралы сөйлескенде, біз олардың ескерткіштер ретіндегі рөлін артефактілердің өзімен емес, белгілі бір өткен процестермен байланыстырамыз. Белгілі бір мағынада олар белгілі бір тарихи оқиғалардың өзіндік белгілерінің өзіндік белгілері-индекстер рөлін атқарады.

Әрине, осы рөлді орындау үшін арнайы жасалған материалдық Білім ретінде әрбір белгі белгілі бір жағдайларда тарих пен мәдениеттің ескерткіші бола алады. Сонымен қатар, ол бастапқыда тасымалдаушы болған мағынадан басқа, оны құрған қоғам туралы ақпарат тасымалдаушысы ретінде тағы бір қосымша мәнге ие болады. Бірақ әсіресе осыған байланысты таңбаларды бөліп көрсету керек.

Белгілер-символдар кейбір жағдайларда оларды жасау кезінде ескерткіштің рөліне есептелген. Ең алдымен, бұл белгілі бір тарихи фактіні мәңгі жасау үшін немесе белгілі бір дерексіз идеяны бекіту және насихаттау үшін жасалған ескерткіштерге қатысты. Ескерткіштер - белгілі бір оқиғаны немесе тарихи немесе идеологиялық сипаттағы құбылысты бейнелі түрде бейнелейтін символдар айтарлықтай әртүрлілігімен ерекшеленеді, әсіресе олардың әртүрлі түрлері бір-бірімен қиылысады, біріктіріледі және бір-біріне өтеді. Әдетте, ескерткіштер-символдар, олардың негізгі мағынасынан басқа, белгілі бір идеологиялық жүктемеге ие, яғни аз немесе аз нақты мазмұннан басқа, олар белгілі бір дерексіз идеяны білдіреді.

Сонымен, оқиғалардың нақты куәгерлері болып табылатын және уақыт өте келе олармен үйлесетін тарихи ескерткіштерден айырмашылығы, ескерткіш белгілер – бұл тарихи оқиғаларды, есімнамаларды және т.б. мәңгі жасау үшін жасалған немесе пайдаланылатын материалдық заттар (мүсіндер, тақталар, ескерткіштер, тастар және т. б.). Көркемдік құндылығы бар адамдар бір уақытта монументалды өнердің ескерткіштері болып табылады. Сонымен қатар, олардың орналасуы, жалпы формасы сияқты, тарихи тұрғыдан сенімді емес, өйткені олар кейінірек тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, тұлғаларды мәңгі есте сақтау мақсатында құрылған және белгілі бір дәрежеде жеке шығармашылықтың элементін, яғни автордың субъективті көзқарасын қамтиды.

Алайда, ескерткіштану ғылым ретінде, ескерткіш белгілер, сондай-ақ жалпы тарихи ескерткіштер оқиғалар мен жеке тұлғаларды мадақтау немесе қорлау құралы ретінде қарастырылмауы керек, яғни.идеологиялық басымдықтарға байланысты. Олар, ең алдымен, материалдандырылған жад, объективті тарихи бастапқы көздер болып табылады, оларды қоғамдық практикада алдыңғы ұрпақтардың маңызды тәжірибесі ретінде зерттеу және пайдалану керек. Ескерткіштерді саяси жағдайға, әртүрлі әлеуметтік топтардың мүдделері мен идеологиясына байланысты елемеуге, түзетуге немесе алып тастауға болмайды.

Сонымен, біз қайталаймыз: ескерткіш белгінің құрылысына себеп болған тарихи оқиғаға немесе фигураға қарамастан, соңғысы өз уақытының белгілі бір әлеуметтік-тарихи жағдайларына байланысты және байланысты құрылды, ол ең алдымен, осылайша, әрине, тарихи ескерткіш болып табылады – ескерткіштердің осы түрінің ерекшеліктерін ескерудің маңыздылығы. Сондықтан тарихи ескерткіштер арасынан ескерткіш белгілерді алып тастау теориялық және практикалық тұрғыдан да дұрыс емес, өйткені ол біздің мәдени мұрамыздың сақталуына зиян келтіреді.

**Қазақстандағы және басқа шетелдердегі ескерткіштерді қорғау мәселесінің заңдық негіздері**

Жоспар

1. Ескерткіштерді қорғау мәселесінің халықаралық деңгейде дамуы.
2. Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұра нысандарын қорғау және пайдалану туралы заңнамасы.

**Ескерткіштерді қорғау мәселесінің халықаралық деңгейде дамуы.**

Теориялық және практикалық тұрғыдан алғанда ескерткіштану ғылымын бірқатар мемлекеттік және халықаралық ұйымдар қолдап, аталған ғылыммен көптеген мамандар айналысады. Халықаралық деңгейде БҰҰ-ның білім, ғылым және мәдениет бойынша үкіметаралық ұйым ЮНЕСКО, Мәдениет құндылықтарын сақтау және қалпына келтіру бойынша халықаралық зерттеу орталығы (ICCROM), Халықаралық музей кеңесі (ICOM) айналысады. 1983 жылы ЮНЕСКО жанынан құрылған Халықаралық ескерткіштер мен көрнекті орындарды қорғау мәселелері жөніндегі кеңес ассамблеясы 18 сәуірді Халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күні деп бекітті. Осы ұйымның қатарында әлемнің 175 мемлекеті бар. Жалпы, ескерткіштану ғылымы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қарқынды дамыды.Яғни, әлемнің түкпір-түкпірінде өркениеттің қайталанбас мұралары айқындалды.

**Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұра нысандарын қорғау және пайдалану туралы заңнамасы.**

"Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 2019 жылғы 26 желтоқсандағы № 288-VI

Осы Заң тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мақсаттарды, міндеттерді және құқықтық негіздерді айқындайды.

*1-бап. Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы заңнамасы*

      Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзге қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

*2-бап. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғаудың және пайдаланудың мақсаты мен міндеттері*

      1. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғаудың және пайдаланудың мақсаты оларды қайта жаңғыртуды, сақтауды, кеңінен танытуды қамтамасыз ету болып табылады.

      2. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғаудың және пайдаланудың міндеттері:

      1) тарихи-мәдени мұра объектілерін анықтау, есепке алу, зерттеу және олардың жай-күйін мониторингтеу;

      2) тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету;

      3) тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа жәрдемдесу;

      4) археологиялық жұмыстар мен тарих және мәдениет ескерткіштеріндегі ғылыми-реставрациялық жұмыстарды жүргізген кезде тарихи-мәдени мұра объектілерінің тарихи, сәулет-көркемдік келбетінің сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.

*3-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар*

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) ансамбльдер мен кешендер – фортификациялық, сарай, тұрғын үй, қоғамдық, әкімшілік, сауда, өндірістік, ғылыми, оқу, ғибадат ету мақсатындағы оқшауландырылған немесе біріктірілген ескерткіштердің, құрылыстар мен құрылысжайлардың топтары, оның ішінде тарихи қалыптасқан аумақтарда тұйықталған қоныстардың тарихи жоспарлану және салыну фрагменттері;

      2) археология ескерткіштері – тұрақтар, қалашықтар, көне кесендердің, қоныстардың, бекіністердің, өндірістердің, арналардың, жолдардың қалдықтары, қорымдар, қорғандар, некропольдер, мегалиттік құрылысжайлар, тас мүсіндер, петроглифтер, ежелгі елді мекендердің тарихи-мәдени қабатының учаскелері және адамның өмірі мен қызметінің ізі бар өзге де орындар;

      3) археологиялық жұмыстар – археологиялық қазбалар мен барлау жүргізу арқылы тарихи-мәдени мұра объектілерін анықтау, зерттеу және сақтау жөніндегі жұмыстар;

      4) киелі объектілер – айтулы тарихи оқиғалармен және аса көрнекті тұлғалармен, сондай-ақ халықтың рухани құндылықтарымен байланысты тарихи және есте сақтарлық жерлер, қолмен жасалған және табиғи ғибадат ету объектілері, ландшафттар, құрылысжайлар;

      5) Қазақстан Республикасының дүниежүзілік мәдени мұрасының алдын ала тізімі – ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұрасының тізіміне қосу үшін ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұра комитетіне ұсынылатын тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізбесі;

      6) қала құрылысы және сәулет ескерткіштері – сәулет ансамбльдері мен кешендері, тарихи орталықтар, орамдар, алаңдар, көшелер, азаматтық, тұрғын үй, өнеркәсіптік, әскери, ғибадат ету сәулеті, халық сәулетшілігі құрылысжайлары, сондай-ақ олармен байланысты монументтік, сәндік-қолданбалы және бақ-саябақ өнері туындылары, табиғи ландшафттар;

      7) қорғау міндеттемесі – тарих және мәдениет ескерткішінің осы құжатты ресімдеу кезіндегі жай-күйі мен тарих және мәдениет ескерткіші меншік иесінің немесе оны пайдаланушының тарих және мәдениет ескерткішін күтіп-ұстау шарттарын тіркейтін құжат;

      8) мемориалдық тақта – аса көрнекті тұлға немесе айшықты оқиға туралы ақпарат қамтылатын, ғимараттар мен құрылысжайлардың қасбеттеріне орнатылатын, мәрмәрдан, граниттен, металдан немесе басқа да материалдардан жасалатын тақтайша;

      9) монументтік өнер құрылыстары – аса көрнекті тұлғаларды, маңызды тарихи оқиғаларды мәңгі есте қалдыру үшін орнатылатын монументтік өнер туындылары (ескерткіштер, стелалар, бюсттер);

      10) тарих және мәдениет ескерткіштері – Тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне қосылған тарихи-мәдени мұра объектілері;

      11) тарих және мәдениет ескерткіштеріндегі ғылыми-реставрациялық жұмыстар – тарих және мәдениет ескерткіштерінің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылатын ғылыми-зерттеу, жобалау және өндірістік жұмыстар;

      12) Тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімі – тарих және мәдениет ескерткіштері деп танылған, түрі, санаты және координаттары көрсетілген тарихи-мәдени мұра объектілерінің тізбесі;

      13) тарих және мәдениет ескерткішін пайдаланушы – осы Заңға сәйкес тарих және мәдениет ескерткішін пайдалану құқығы оның меншік иесімен жасалатын шарт негізінде берілген жеке немесе заңды тұлға;

      14) тарихи-мәдени мұра объектілері – тарих, археология, сәулет, қала құрылысы, өнер, ғылым, техника, эстетика, этнология, антропология, әлеуметтік мәдениет тұрғысынан қызығушылық туғызатын, тарихи процестер мен оқиғалар нәтижесінде пайда болған, өздерімен байланысты бейнелеу, мүсін, қолданбалы өнер, ғылым, техника туындылары және материалдық мәдениеттің өзге де заттары бар жылжымайтын объектілер;

      15) тарихи-мәдени мұра объектілерін алдын ала есепке алу тізімі (бұдан әрі – алдын ала есепке алу тізімі) – зерделеуге және тиісті мәртебесін айқындауға жататын, жаңадан анықталған тарихи-мәдени мұра объектілерінің тізімі;

      16) тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      17) тарихи-мәдени сараптама – тарихи-мәдени мұра объектісінің тарихи-мәдени маңыздылығын және сақталу дәрежесін анықтауға бағытталған зерттеу;

      18) тарихи-сәулет тірек жоспары – тиісті жергілікті жердегі тарих және мәдениет ескерткішінің аумағы мен орналасқан жерін тіркейтін құжат;

      19) Ұлттық пантеон – аса көрнекті мемлекет, ғылым, мәдениет қайраткерлерін, сондай-ақ Қазақстанның дамуына үлес қосқан адамдарды мәңгі есте сақтау мақсатында салынған, мемориалдық маңызы бар сәулет объектісі болып табылатын, қайтыс болған (қаза тапқан) адамдарды жерлеуге арналған орын;

      20) ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұрасының тізімі – ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұра комитетінің шешімі негізінде қалыптастырылатын дүниежүзілік мәдени және табиғи мұра объектілерінің тізбесі.

*4-бап. Тарихи-мәдени мұра объектілері*

      1. Анықталған тарихи-мәдени мұра объектілерін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары алдын ала есепке алу тізіміне енгізеді және олардың мәртебесі туралы түпкілікті шешім қабылданғанға дейін осы Заңға сәйкес тарих және мәдениет ескерткіштерімен бірдей қорғалуға жатады.

      2. Алдын ала есепке алу тізіміне енгізілген тарихи-мәдени мұра объектілерін Тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енгізуді не оларды алдын ала есепке алу тізімінен алып тастауды тиісті мемлекеттік органдар олар алдын ала есепке алу тізіміне енгізілген күннен бастап үш жыл ішінде жүргізеді.

      3. Осы баптың [2-тармағында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1900000288#z64) көрсетілген мерзімді облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары екі жылдан аспайтын мерзімге ұзартуы мүмкін.

      4. Тарихи-мәдени мұра объектілері республикалық немесе жергілікті маңызы бар Тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енгізілген күннен бастап тарих және мәдениет ескерткіштері мәртебесіне ие болады.

*5-бап. Тарих және мәдениет ескерткіштері*

      1. Тарих және мәдениет ескерткіштері мынадай түрлерге бөлінеді:

      1) археология ескерткіштері;

      2) қала құрылысы және сәулет ескерткіштері;

      3) ансамбльдер мен кешендер;

      4) киелі объектілер;

      5) монументтік өнер құрылыстары.

      2. Қазақстан Республикасындағы тарих және мәдениет ескерткiштерi осы Заңда көзделген тәртiппен мiндеттi түрде қорғалуға және сақталуға жатады, оларды пайдаланудың, оларға меншік құқығын өзгертудің және оларды мәртебесінен айырудың ерекше құқықтық режиміне ие болады.

      Тарих және мәдениет ескерткiшiн мәртебесiнен айыруға және Тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімінен алып тастауға объект физикалық тұрғыдан толық жойылған және (немесе) тарихи-мәдени маңыздылығын жоғалтқан жағдайда ғана жол беріледі.

      3. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органы тарих және мәдениет ескерткіштеріне уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен тарих және мәдениет ескерткішінің паспортын ресімдейді. Тарих және мәдениет ескерткіші туралы жаңа мәліметтер алынған кезде тарих және мәдениет ескерткішінің паспортына жаңа мәліметтері бар қосымша қоса беріледі.

*6-бап. Тарих және мәдениет ескерткіштерінің санаттары*

      Тарих және мәдениет ескерткіштері мынадай санаттарға бөлінеді:

      1) дүниежүзілік тарих пен мәдениет үшін ерекше маңызды, халықаралық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштері;

      2) Қазақстан Республикасының тарихы мен мәдениеті үшін ерекше маңызды, республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштері;

      3) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің тарихы мен мәдениеті үшін ерекше маңызды, жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштері.

*7-бап. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға жеке және заңды тұлғалардың қатысуы*

      Жеке және заңды тұлғалар тарих және мәдениет ескерткіштерін кеңінен танытуға қатысады, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау, сақтау және пайдалану жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға жәрдемдеседі.

*8-бап. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы халықаралық ынтымақтастық*

      1. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы халықаралық ынтымақтастық осы Заңға және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы халықаралық ынтымақтастық:

      1) Қазақстан Республикасының меншігі болып табылатын, бірақ басқа мемлекеттердің аумақтарында орналасқан;

      2) басқа мемлекеттердің меншігі болып табылатын, бірақ Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан;

      3) басқа мемлекеттердің меншігі болып табылатын, олардың аумақтарында орналасқан, бірақ Қазақстан Республикасымен тарихи байланысты тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау және пайдалану мақсатында жүзеге асырылады.

*9-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы құзыреті*

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді;

      2) Ұлттық пантеон туралы ережені бекітеді;

      3) өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

*10-бап. Уәкілетті органның құзыреті*

      Уәкілетті орган:

      1) тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      2) халықаралық және республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің жай-күйін мониторингтеуді жүзеге асырады және олардың сақталуын қамтамасыз етеді;

      3) мемлекеттiк меншiктегi тарих және мәдениет ескерткіштерін пайдаланғаны үшiн жалға алу ақысының мөлшерлемелерін белгiлейдi;

      4) тарихи-мәдени мұра объектісін және (немесе) жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткішін тарихи-мәдени сараптама қорытындысы және тарихи-мәдени мұра мәселелері жөніндегі арнайы комиссияның ұсынымдары негізінде республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштері деп таниды және оларды Республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне қосады;

      5) республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткiшiн тарихи-мәдени сараптама қорытындысы және тарихи-мәдени мұра мәселелері жөніндегі арнайы комиссияның ұсынымдары негізінде мәртебесінен айырады және оны Республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімінен алып тастайды;

      6) Жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімін келіседі;

      7) тарих және мәдениет ескерткіштеріндегі ғылыми-реставрациялық жұмыстардың, халықаралық және республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің аумақтарындағы шаруашылық және өзге де қызметтің және оларды қорғау аймақтарының жобаларын келіседі;

      8) тарих және мәдениет ескерткіштерінің арасынан Қазақстан Республикасының дүниежүзілік мәдени мұрасының алдын ала тізімін қалыптастырады;

      9) Қазақстан Республикасының дүниежүзілік мәдени мұрасының алдын ала тізімін ұсынады;

      10) Қазақстан Республикасының дүниежүзілік мәдени мұрасының алдын ала тізімін қалыптастыру және ұсыну қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      11) мемлекеттік меншік болып табылатын, халықаралық және республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерін, сондай-ақ республикалық меншік болып табылатын, жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерін пайдалануға беруді келіседі;

      12) тарих және мәдениет ескерткішінің орнын ауыстыруды және оны өзгертуді келіседі;

      13) тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы салааралық үйлестіруді жүзеге асырады;

      14) тарих және мәдениет ескерткіштерін анықтау, есепке алу, мәртебе беру және одан айыру, орнын ауыстыру және өзгерту, жай-күйін мониторингтеу және санатын өзгерту қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      15) тарих және мәдениет ескерткіштерін пайдалануға беру және оларға қол жеткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      16) қорғау міндеттемелерін беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      17) тарих және мәдениет ескерткішінің қорғау аймағын, құрылыс салуды реттеу аймағын және қорғалатын табиғи ландшафт аймағын және оларды пайдалану режимін айқындау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      18) тарих және мәдениет ескерткіштеріндегі ғылыми-реставрациялық жұмыстарды жүргізу қағидалары мен шарттарын әзірлейді және бекітеді;

      19) археологиялық жұмыстарды жүзеге асыру қағидалары мен шарттарын әзірлейді және бекітеді;

      20) монументтік өнер құрылыстарын орнату қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      21) мемориалдық тақталар орнату қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      22) тарих және мәдениет ескерткіштеріндегі ғылыми-реставрациялық жұмыстардың орындалуын бағалау нормативтерін әзірлейді және бекітеді;

      23) тарих және мәдениет ескерткіштеріндегі ғылыми-реставрациялық жұмыстарды және (немесе) археологиялық жұмыстарды жүзеге асыру жөніндегі қызметті лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптары мен шарттарын әзірлейді және бекiтедi;

      24) тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау және пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      25) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

*13-бап. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау*

      1. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылаудың мақсаты жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету болып табылады.

      Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары жүзеге асырады.

      2. Уәкілетті орган жүзеге асыратын тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау:

      1) халықаралық және республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің пайдаланылуын және оларды күтіп-ұстау тәртібін;

      2) монументтік өнер құрылыстарын орнатуды;

      3) халықаралық және республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштеріне археологиялық және ғылыми-реставрациялық жұмыстардың жүргізілуін бақылауды қамтиды.

      3. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары жүзеге асыратын тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау:

      1) жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің пайдаланылуын және оларды күтіп-ұстау тәртібін;

      2) халықаралық және республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштеріне жүргізілетін жұмыстарды қоспағанда, жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштеріндегі ғылыми-реставрациялық жұмыстардың және археологиялық жұмыстардың жүргізілуін бақылауды қамтиды.

      4. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексерулер және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.