**«Кәсіптік қазақ тілі сабақтарында қазақ салт-дәстүрлері арқылы студенттердің сөйлеу тілін дамыту»**

Қостанай қаласы, КМҚК «Қостанай индустриалды- педагогикалық колледжі»

Кишкентаева Айнур Сериковна, оқытушы

**Аннотация:** Бұл мақалада студенттердің сөйлеу тілін және қызығушылықтарын арттыруын қазақ салт-дәстүрлері арқылы дамыту мәселесі қарастырылады.

В данной статье рассматриваются вопросы развития речи и повышения интереса студентов через обычаи и традиции казахского народа.

The questions of the development of students speech and interests through traditions and customs of Kazakh are shown in this article

**Ключевые слова:** Салт-дәстүр, мақал-мәтел, сөйлеу тілін дамыту.

Традиции, пословицы, развитие речи.

Мемлекеттік тілді студенттерге үйрету бүгінгі таңдағы басты мәселелердің бірі, заман талабы. Бүгінгі студент - ертеңгі маман, қызметкер. Сондықтан біздің міндетіміз - студенттерді өз мамандығы төңірегінде адамдармен мемлекеттік тілде қарым-қатынас жасап, сөйлесе білуге, жаза білуге және кәсіптік білім беру мамандығына байланысты кәсіби лексиканы қолдана отырып, өз ойын еркін жеткізе білуге үйрету.

Өзімнің педагогикалық қызметімде мен мақсатым ретінде кәсіптік қазақ тілі сабағында студенттердің қазақ тіліне деген қызығушылықтарын қазақ салт-дәстүрлері арқылы арттырамын.

Пәнді мазмұнды, қызықты өткізу үшін сабақта әр түрлі тапсырмалар берген жөн. Оларға қазақ халқының қонақжайлығы мен меймандостығын, қайырымдылығы мен еңбекқорлығын, даналығы мен ағаштан түйін түйетін шеберлігін, имандылығын студенттерге арналған жұмыс бағдармасында халық педагогикасының мұраларын жүзеге асырған жөн. Сабақ барысында қазақ халқының салт – дәстүрлерін, әдет – ғұрыптарын, үлгі-өнерлерін, қазақтың ырымдары мен тыйымдарын, кеңінен пайдаланып, тәрбие ісіне арқау етемін. Қазақ халқы сөз қадірін терең білген, қасиетті сөзді қастерлеп, аузынан тастамай, данышпандығын өлеңмен өрнектеп, мән-мағыналы сөздермен өсіп – өнген. Асыл сөз иелерінің аузынан шыққан осындай қастерлі сөздерді үлгі етіп, сабақта тәрбиелік мақсатта пайдаланудың берері көп. Ауыз әдебиетінің тағы бір бөлігі – жұмбақтар мен мақал-мәтелдер.

Кәсіптік қазақ тілі сабақтарында жұмбақтар мен мақал-мәтелдерді пайдаланудың маңызы:

* практикалық дағдыны қалыптастыру үшін жүргізілетін дыбыстық талдауға материал ретінде пайдалануға болады;
* жұмбақтардың шешімін табу студенттердің ойлау қабілетін, шығармашылық қабілетін дамыту және сөйлеу мәдениетін жетілдіруде үлкен қызмет атқарады;
* мақал-мәтелдер, жұмбақтар бұл жерде студенттерді халқымыздың асыл қазынасымен сусындатып, ұлттық тәлім-тәрбие беруге септігін тигізеді;
* студенттердің сабаққа белсенділігін арттырып, сабақтың қызықты өтуінде өзіндік орны болады, яғни, сабақтың жоғары деңгейде өтуінде мұғалімге сенімді көмекші.[2]

Негізінен, мақал-мәтелдер мен жұмбақтарды әрбір сабақта өз орнымен тиімді пайдалана білу мұғалімнің шеберлігіне, шығармашылық жұмысына байланысты. Дегенмен, ізденушілер сабақта бірыңғай оқудан, жазудан жалықпас үшін ойын элементтерін қолдану қажет. Ойын олардың сабаққа қызығуын, белсенділігін арттыруға, ойлау қабілетін дамытуға, жаңа сабақты пысықтау кезеңін сапалы өткізуге, материалдарды толық меңгеруге көмектеседі. Осы тақырыптар негізінде сөздік жаттығу жұмыстары жүргізіліп, шағын мәтіндер орыс тіліне аударылады. Ойын элементтерін қолдана отырып, сөздік жаттау барысын тексеруге болады.

Орыс тілді дәрісханаларда ана тілімізді үйретуде осындай ұлттық озық салт-дәстүрлерді кеңінен пайдалану оқу барысында оңды ықпал етіп, шәкірттердің ынта-ықыласын арттырды, білімін көтереді. Орыс аудиториясында қазақ тілін үйрету пән мұғалімінен үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сол себепті, студенттерді мұқият оқытып үйрету қажет. «Оқымаған кісіде бір – өтпес балтада бір, онымен ағаш шабарсың-ау, бірақ оған қаншама күш-қуат, каншама уақыт жұмсауға тура келеді десеңізші!» – деген ежелгі Египет нақылын әрқашан есте ұстаған абзал.[1]

«Ұстаздық- ұлы іс »,- деп кемеңгер жазушымыз М. Әуезов айтқандай, бұған лайық болу – үлкен абырой, басты борыш. Мұғалім – мамандық болса, ұстаздық қасиет, табиғат дарытқан құдірет. «Дүниедегі ең шабан, ең жүйрік нәрсе - уақыт» деген сөздің жаны бар. Олай дейтініміз, уақыт бірде орнынан тапжылжымай қалардай көрінсе, бірде қас-қағым сәтте өте шыққанын аңғармай да қаласың. Уақыт, шіркін, көзді ашып - жұмғанша дегендей, ұстаздық еткеніме он жеті жыл болыпты. Міне, осы аралықта көптеген шәкірттерге білім беріп, тәрбиелеп шықтым. «Тарыдай болып кіріп, таудай болып шығып» жатқан шәкірттерді көргенде өз еңбегіңе деген ризашылық пен ерекше қанағат сезімді байқайсың».