**Таңбалау және кемсіту**

Таңбалау және кемсіту проблемасы адамның иммун тапшылығы вирусынан туындаған, індеттің ең басынан АИТВ-инфекциясына қарсы күрестегі басты қиындықтарды бірі болды және болып қала беруде. Қалың оқырманға түсініксіздеу осынау екі термин нені білдіреді?

**Таңбалау** – аса күшті әлеуметтік таңба, бұл адамның басқа адамға және өзін-өзі, жағымсыз қабілетті алып жүруші ретінде таңбаланған адамға ғана қарым-қатынасын мәжбүрлі түрде толық өзгертеді. Таңбалауды құбылыс ретінде анықтауға әр түрлі талпыныс бар. Алайда, көптеген зерттеулер, егер адамдар кейбір адамдардың бойындағы өзгешелікті өте макңызды деп санайтын болса, жағымсыз жақтары бар адамдарды, осындай белгілері бойынша « біздің» және «олардың» деп бөліп айтуына мүмкіндік беретінін айтуымыз керек – сөз таңбалау жайында болып отыр.

Медальдің екі жағы секілді, таңбалаудың да екі жағы бар, бұл жақтары басқа адамдарға не өзіне бағытталуына қарай, ішкі және сыртқы болуы мүмкін.

Барлық инфекциялар мен аурулардың ішінен таңбалау неге тек қана АИТВ-ға «бұйырған»? Оның себебі: таңбалауды дамыту үшін негіз болатын: білімсіздік және үрей қажет. АИТВ-инфекциясына қатысты екі фактор да бар. Біріншіден, кеңінен жүргізілген санитариялық-ағарту жұмысына қарамастан, қатардағы адамдар, тіпті медицина қызметкерлері де (мұны қатты өкінішпен атап өтуіміз керек) әлі күнге дейін АИТВ туралы  аз біледі, немесе олардың осы саладағы білімдері бұрынғы қатып-семген түсінікпен өте бұрмаланған.Екіншіден, «АИТВ-инфекциясы» деген диагнозы көптеген адамдарды үркітеді, өйткені осы кезге әзірше аталған ауруды құлан-таза емдеп жазатын дәрілік заттар табылған жоқ. Дегенмен, АИТВ-жұқтырылған адам тұрақты бақылау мен тиісті емделген жағдайда кәдімгідей өмір сүре алады.

**Кемсіту**– бұл таңбалаумен туындайтын жағымсыз қылық және таңба тағылған адамның өмір сүру мүмкіндіктерін құнсыздандыру (арзандату) және төмендету мақсатында жасалады.

Таңба тағу кемсітуді туғызады, ал ол өз кезегінде ішкі таңбалануды туғызады, бұл таңбалануды көтермелеп күшейте түседі, осылайша тұйыққа тірелмек.

Таңбалау мен кемсіту, АИТВ/ЖИТС-ке байланысты тиімді алдын алуды және медициналық күтім жасалуын жүзеге асыру жолында елеулі түрде кедергі болып табылады.

АИТВ-инфекциясының алғашқы жағдайы диагноз қойылған адамның моральдық бет-бейнесіне жатқызылып, бұр проблеманың халықтың көпшілігіне қатысы жоқ деп саналуы жалғасты.

Дегенмен, уақыт өте келе індет те өсе түсті. Отандастарымыздың біршамасы АИТВ-мен өмір сүруді үйренуде, еліміздегі отбасылардың көпшілігі аталған аурудан ғана емес, сонымен қатар осыған қатыстылардың барлығына кінәлай, проблемаға көзжұмбайлықпен қарап, қоғамдағы кемсітушілік пен соқыр сенімнен зардап шегіп осы індетке шалдығуда.

Кемсітілем-ау деген үрей, адамдарды ЖИТС-ке байланысты емделуге жүгінуден не өзінің АИТВ-күйін ашық мойындаудан тартынуына әкелмек. АИТВ жұқтырылған не осыған күдік келтірілген адамдарға медициналық-санитариялық қызметтер, тұрғын үй алуына не жұмысқа тұруына, сақтандыруда не шет елге шығуына, бас тартылуы, достары мен әріптестері теріс айналуы мүмкін. Кейбір жағдайларда осыларды өз отбасы үйінен қуып шағады, ерлі-зайыптылар ажырасуға өтініш береді; қол жұмсап күш көрсетудің не өлтірудің жағдайлары белгілі болып отыр. АИТВ/ЖИТС төңірегіндегі таңба тағушылық, өз ата-аналарының ЖИТС-тен қайтс болуының салдарынан , ол балаларына аурытпалық түсіретін келесі ұрпағына ауысуы мүмкін.

Қазіргі кезде індет сипатының да өзгергенін , сонымен бірге, осының алдын алу және күтім жасалу тәсіліне үкіметтің, мамандардың көзқарасы да өзгергенін атап өткен жөн. ЖИТС ауруы бар елдерде вируспен өмір сүретін жекелеген адамға көзқарас та өзгеруде. Сонымен қатар біз АИТВ-мен өмір сүретін адамдардың өз АИТВ - күйін жасырмауы және қоғам тарапынан қолдауға ие болуы үшін осындай жағдайдың жасалуына қол жеткізуге тиіспіз.

**Педагог Ы.Т. Коджабергенова**