870508401630

СЕКСЕНБАЕВА Гаухар Нурдаулетовна,

№58 жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Шымкент қаласы

ТІЛ – ТІРЕГІМ, СӨЗ – МЕРЕЙІМ

Тіл – әр халықтың рухани байлығы, оның ұлттық болмысын, тарихын, мәдениетін сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу құралы. Тіл арқылы адам өз ойларын, сезімдерін, арман-мақсаттарын білдіреді. Қазақ халқында «Тіл тірегім, сөз – мерейім» деген ұғым сөздің маңыздылығын, оның тек қарым-қатынас құралы ғана емес, мәдениет пен рухани байлықтың көрсеткіші екенін айқындайды. Қазақ тілі – біздің басты байлығымыз, ұлттың рухани өзегі, тарихымыз бен мәдениетіміздің сақтаушысы. Тіл – адам мен адамды, халықтар мен ұлттарды байланыстыратын ең маңызды құрал. Әрбір сөзіміз, әрбір сөйлеміміз біздің болмысымызды, мінезімізді, ұлттық ерекшелігімізді білдіреді. Сондықтан да қазақ тілін қадірлеу, оны сақтап, дамыту – әрбір қазақстандықтың, әсіресе, әрбір қазақ баласының міндеті.Бұл баяндамада тілдің маңызы, сөздің мәні мен оның қоғамдағы рөлі, тіл мәдениетінің дамуы мен тілдің қазіргі жағдайы туралы кеңінен сөз қозғалады.

Қазақ тілі – біздің тарихымыздың куәсі, мәдениетіміздің айнасы. Әрбір сөзіміздің артында ұрпақтан-ұрпаққа жеткен дәстүр мен салт жатыр. Тіл – біздің санамыздың, ой-өрісіміздің айнасы. Тіл арқылы біз өзімізді әлемге танытамыз, өз ойымызды жеткіземіз. Қазіргі жаһандану заманында тілдің маңызы арта түсуде. Адамзаттың өзара байланысы күшейіп, түрлі мәдениеттер мен тілдер бір-бірімен араласып жатқан кезде өз тілін қадірлеу, оны сақтау өте маңызды.

Қазақ тілі – Қазақстанның мемлекеттік тілі. Бірақ, тек мемлекеттік тіл ғана емес, ол біздің ұлттық болмысымыздың, мәдениетіміздің негізі. Әрбір қазақтың жүрегінде өз ана тіліне деген махаббат болуға тиіс. Ана тілін сүймейтін, оның қадір-қасиетін бағаламайтын адам ұлттың болашағына да қауіп төндіреді.

1. Тіл – ұлттың басты тірегі

Тіл – әр халықтың айнасы, оның мәдениеті мен тарихының, ұлттық ерекшеліктерінің басты көрсеткіші. Ұлттық мәдениет, дәстүр мен салт-сананың өміршеңдігі тілге тікелей байланысты. Әрбір тіл – ол тек қана белгілі бір ұлттың сөйлеу құралы емес, ол сол ұлттың ойлау жүйесі мен дүниетанымын білдіреді. Тіл арқылы адамдар өзара байланыс жасап, қоғамда қарым-қатынас орнатады. Қазақ тілінің тарихи маңызы мен құндылығы орасан зор. Қазақ халқының тілінде әлемге деген көзқарас, ойлау жүйесі, сезімдер мен ұлттық мұра сақталған.

2. Тілдің қарым-қатынастағы рөлі

Тіл – адамзат арасындағы басты қарым-қатынас құралы. Сөз арқылы адам өзінің ойларын, тілектерін жеткізіп, өзгелердің пікірін тыңдайды. Қазіргі қоғамда тілдің рөлі барған сайын артып келеді. Ақпараттың алмасуы, білім мен тәжірибенің таралуы, идеялардың жүзеге асуы көбіне тіл арқылы жүзеге асады. Мұндай жағдайда тілдің сапасы, сөздің мәні ерекше маңызды болмақ. Қоғамда сөздің мәнін түсіну және қолданудың мәдениеті үлкен рөл атқарады.

3. Сөз өнері – жүректің үні

Сөз тек ақпарат жеткізу құралы ғана емес, ол жүректің үні. Сөздің қуаты оның тереңдігінен, қолданылу әдебінен көрінеді. Ұлы тұлғалардың айтқан сөздері, әдеби шығармалардағы сөздер ұрпақтар бойына өз әсерін қалдырып, оларды жаңа деңгейге көтереді. Тіл байлығымыздың дамуы мен қолданылуы біздің қоғамның мәдени деңгейін көрсетеді. Әрбір дұрыс қолданылған сөз, әрбір ойлы сөйлем – ұлттың мәдени деңгейін көрсететін белгі. Сондықтан сөздің маңызы зор. Қолданған сөздеріміз ұрпақтан-ұрпаққа жетіп, қоғамда үлкен әсер қалдырады. Мысалы, қазақтың ұлы ақындары Абай Құнанбаев пен Мағжан Жұмабаевтың шығармаларындағы әрбір сөз, әрбір шумақ – тұнып тұрған даналық пен философия. Сөз адамның рухани әлемін байытатын құрал ғана емес, ол сонымен қатар қоғамды тәрбиелейтін күшке айналады.

4. Тілдің дамуы және оның қазіргі жағдайы

Қазақстанда тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекеттік тілдің мәртебесі айтарлықтай артты. Қазақ тілін дамыту мен оның қолдану аясын кеңейту мақсатында көптеген бағдарламалар мен шаралар қолға алынды. Бірақ, тілдің дамуы мен оны қоғамда кеңінен қолдану мәселесі әлі де өзекті. Бүгінгі таңда қазақ тілі мемлекеттік деңгейде қалыптасып келе жатса да, оның әлеуеті әлі толыққанды іске асқан жоқ. Қазіргі жаһандану кезеңінде түрлі ақпарат құралдары мен халықаралық қатынастардағы ұлтаралық тілдер қазақ тілінің дамуында белгілі бір қиындықтар туғызуы мүмкін.

5. Сөздің мейірімі – адамгершілік пен мәдениеттің белгісі

Сөздің қуаты тек оның мағынасында емес, оның адамға тигізетін әсерінде де жатыр. «Сөз мейірімі» дегенде, біз сөздің тек жағымды, адамгершілікке бағытталған, жүректі елжірететін мәнін меңзейміз. Әрбір сөз өзінің айтылу мәнеріне байланысты адамдарға қуаныш, қайғы, үміт сыйлайды. Мейірімді сөздер қоғамда түсіністік пен келісім орнатуға, адамдар арасындағы сыйластықты арттыруға ықпал етеді. Қазіргі заманғы қоғамда сөздің мейірімділігі мен мәдениеттілігі маңызды болып отыр, себебі ұрпақтар арасында адалдық, сыйластық және бірлік қалыптастыру үшін дұрыс сөйлеу өте қажет.

6. Тілдің болашағы мен жастардың рөлі

Қазіргі уақытта қазақ тілінің мәртебесін арттыру үшін көптеген шаралар қабылдануда.

Мемлекет қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейту үшін түрлі бағдарламалар мен жобаларды іске асырып отыр. Қазақ тілі мектептерде, жоғары оқу орындарында оқытылады, мемлекеттік органдарда ресми тіл ретінде қолданылады. Бірақ, бұл жеткіліксіз. Әрбір қазақ азаматында өз тілін құрметтеу, оны үйрену, оны дамытуға үлес қосу жауапкершілігі болуы тиіс.

Әсіресе жастарға өз ана тілін жақсы білу маңызды. Жастардың өз тілін игеруі – болашақтың кілті. Тілді үйрену тек мектеп немесе университет қабырғасымен шектелмей, күнделікті өмірде оны қолданып, дамытуымыз керек. Өйткені, тілдің байлығы мен әсемдігі тек оны қолдануда, күнделікті сөйлесу барысында сезіледі.

Тіл мәдениетін сақтау мен дамытуда жастардың рөлі айрықша. Жастар өз тілін білуі ғана емес, оны мақтаныш етуі, дұрыс сөйлеу әдебін меңгеруі қажет. Әрбір жас азамат қазақ тілін тек туған тіл ретінде ғана емес, елін, халқын құрметтейтін және тіл арқылы өз тұлғасын қалыптастыратын құрал ретінде қарастыруы тиіс.

Қорытынды

 «Тіл тірегім, сөз – мерейім» деген сөз тіркесі бізге тілдің қоғамдағы, адамның рухани өміріндегі орнын терең түсіндіреді. Тіл – біздің тірегіміз, сөз – мерейіміз. Тіл – өткеніміз, бүгініміз және болашағымыздың ажырамас бөлігі. Сондықтан, тіл мен сөздің қадірін біліп, оны сақтап, дамыту – біздің басты міндетіміз. Ана тілімізді ардақтап, оны болашақ ұрпаққа аманат етіп қалдыруымыз қажет. Тіл – біздің ұлттық рухымыз, мәдениетіміздің айнасы.Тіл – ұлттың жаны, оның мәдениеті мен болмысын білдіретін айнасы. Ал сөз – бұл тілдің арқылы ойды, сезімді, қоғамдағы өзара қарым-қатынасты қалыптастыру құралы. Тіл мен сөздің арасындағы байланыс рухани және мәдени дамудың, адамгершілік қасиеттердің сақталуы мен жетілуіне мүмкіндік береді. Сондықтан әрбіріміз өз ана тілімізді құрметтеп, сөзді мейірімділікпен, мәдениетті түрде қолдануға тиісіміз. Тілдің келешегі біздің қолымызда.