* **Байжанова Дина Жумабековна**
* **Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы**
* **Ө.А.Жолдасбеков атындағы №9 ІТ лицей**
* **Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі**
* **800218402114**
* **87075423367**

**Мақаланың тақырыбы: « Мақал-мәтелдер – халық даналығының қайнар көзі»**

 Мақал-мәтелдер – халықтың ғасырлар бойы жинаған өмірлік тәжірибесі мен даналығының көрінісі. Олар қысқа да нұсқа, мағынасы терең сөздермен айтылатын нақылдар. Қазақ халқының мақал-мәтелдері халықтың дүниетанымын, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, өмірлік қағидаларын бейнелейді.

**Мақал мен мәтелдің айырмашылығы**

Көп жағдайда мақал мен мәтелді бір ұғым ретінде қабылдайды. Дегенмен, олардың арасында айырмашылық бар. Мақал көбіне толық ойды білдіреді және тәрбиелік мәні зор болады. Мысалы: «Еңбек етсең, ерінбей, тояды қарның тіленбей». Ал мәтел толық ойды білдірмейді, тек ишара жасайды, тұспалды мағынада қолданылады. Мысалы: «Тісі шыққан балаға шайнап берген ас болмайды».

**Мақал-мәтелдердің тақырыптық түрлері**

Қазақ халқының мақал-мәтелдері сан алуан тақырыптарды қамтиды. Олардың ішінде ең көп таралғандары:

1. **Еңбек пен кәсіп туралы**
	* «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей».
	* «Еңбек – ырыстың бұлағы, бақыттың шырағы».
2. **Отан мен туған жер туралы**
	* «Отан үшін отқа түс – күймейсің».
	* «Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас».
3. **Білім мен ғылым жайында**
	* «Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні ғаріп».
	* «Оқу – инемен құдық қазғандай».
4. **Адалдық пен адамгершілік туралы**
	* «Адалдық – адамдықтың белгісі».
	* «Жақсылыққа жақсылық – әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық – ер адамның ісі».
5. **Адам бойындағы асыл қасиеттер туралы**
	* «Ақыл азбайды, білім тозбайды».
	* «Сабыр түбі – сары алтын».
	* «Жомарттың қолы – ашық, сараңның жолы – тар».
	* «Әдепті бала – арлы бала, әдепсіз бала – сорлы бала».

**Мақал-мәтелдерді қалай тез жаттауға болады?**

Мақал-мәтелдерді тез жаттаудың бірнеше тиімді әдістері бар:

1. **Тақырып бойынша топтастыру** – мақал-мәтелдерді белгілі бір тақырыптарға бөліп жаттау есте сақтау процесін жеңілдетеді.
2. **Күнделікті қолдану** – мақал-мәтелдерді күнделікті өмірде, сөйлеу барысында қолдану олардың есте ұзақ сақталуына көмектеседі.
3. **Көрнекі бейнелермен байланыстыру** – мақал-мәтелдердің мағынасын нақты оқиғалармен немесе суреттермен байланыстыру арқылы тез жаттауға болады.
4. **Жазу және қайталау** – мақал-мәтелдерді бірнеше рет жазып, дауыстап оқу олардың есте қалуына ықпал етеді.
5. **Ойын түрінде жаттау** – мақал-мәтелдерді ойын арқылы жаттау, мысалы, сұрақ-жауап немесе жұмбақ ретінде қолдану тиімді әдістердің бірі.
6. **Ассоциация әдісі** – мақал-мәтелдерді белгілі бір оқиғалармен, адамдармен немесе жағдайлармен байланыстырып жаттау пайдалы.

**Мақал-мәтелдердің қазіргі қолданысы**

Бүгінгі таңда мақал-мәтелдер күнделікті өмірде, ауызекі сөйлеуде, білім беру саласында, әдеби шығармаларда және бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен қолданылады. Олар қоғамдық ой-пікірді білдіру, өмірлік тәжірибені жеткізу, тәрбиелік мағына беру мақсатында жиі пайдаланылады. Әсіресе, әлеуметтік желілер мен мотивациялық баяндамаларда мақал-мәтелдер жиі көрініс табады. Сонымен қатар, олар саясат, бизнес, білім және отбасы қарым-қатынастарында ұтымды кеңестер беру үшін де қолданылады.

**Қазіргі кездегі өзекті мақалдар**

Уақыт өте келе мақал-мәтелдер де жаңарып, қоғамның өзгерістеріне бейімделіп отырады. Бүгінгі таңда жиі қолданылатын кейбір өзекті мақалдар:

* «Ақпарат – заманның алтыны» (бүгінгі ақпараттық қоғамға сәйкес).
* «Білімді мыңды жығады, цифрлы білімді миллионды жығады» (цифрлық дәуірдің маңыздылығын көрсетеді).
* «Таза экология – жарқын болашақ» (қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне назар аударады).
* «Жаңа технология – жаңа мүмкіндіктер» (технологиялық прогрестің маңызын сипаттайды).
* «Әлеуметтік желі – екі жүзді құрал» (заманауи байланыс құралдарының оң және теріс жақтарын көрсетеді).

**Мақал-мәтелдердің тәрбиелік мәні**

Мақал-мәтелдер адамды тәрбиелеудің маңызды құралы. Олар жас ұрпаққа үлгі-өнеге болумен қатар, өмірде кездесетін қиындықтарды еңсеруге көмектеседі. Мақал-мәтелдер арқылы ата-бабамыз жастарға адалдық, еңбексүйгіштік, елін сүю, сабырлылық сияқты құндылықтарды сіңірген. Сонымен қатар, бұл нақыл сөздер арқылы адамдар өзара қарым-қатынас орнатуды, дұрыс өмір сүру қағидаларын үйренеді. Сондықтан мақал-мәтелдерді білу және қолдану – ұлттық мұраны сақтаудың бір жолы.

Қорытындылай келе, мақал-мәтелдер – ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып келе жатқан рухани байлық. Олар – ұлттың өткенін, бүгінін және болашағын байланыстыратын алтын көпір.