## Пән аты: Журналист этикасы.

**№ 8 дәріс**

**Журналист шығармашылығындағы сөз әдебі және бұқаралық ақпарат құралдары**

Тіл – халықтың сан ғасырлық санасы мен зердесінен сүзіліп өтіп, шыңдалудан танбаған, тарихтың жауындары мен дауылдарынан да желкенін жықпай өтіп, халықпен бірге жасасып келе жатқан құдіретті құбылыс, тақымына талайды басып, талайды шаңына көмген тарихтың өзі тәнті боларлық киелі қасиет. Өмірдің ажырамас арқау тіліне айналған тіл – сөйлеумен шектелмейді, әрбір қоғамдық өзгерулердің өнбойынан табылып, оның өркенді міндеттерін шешуге құралы – үні де бола біледі, демек қоғаммен бірге дамиды, сол сындарлы сипаты арқылы тамырын байытады, қорын молайтады. Бұл – оның табиғи заңдылығы. Қазақ тілі қазақ халқының жан сезімін және рухани байлығын ғасырдан ғасырға жалғастырып келе жатыр. Сол байлыққа қол жеткізу үшін қазақтың тіл мәдениетін толық меңгеру қажет. Мемлекеттік тіл тағдыры – қазақ ұлтының да тағдыры.

Ғасырлардан ғасырларға ұласып келіп, бүгінде өз мұраларымызға айналған ғылым мен әдебиеттің, мәдениет пен өнердің жетістіктерін біз жалпыадамзаттық құндылықтар ретінде танимыз. Қазақтың әдеби тілі стильдік жүйесі сараланған, қалыптасқан тіл. Әр тілдің тек өзіне ғана тән заңдылықтары болады, соған сәйкес қазақ тілінің де өзіне тән сөйлеу заңдылықтары бар. Сөйлеу мәдениеті бүгін күн тәртібіне ерекше қойылуы керек, себебі сөздің дұрыс жазылуы, сөзді орнымен қолдану қандай сауаттылықты қажет етсе, дұрыс айту нормасы, сөйлеу мәдениеті де сондай сауаттылықты талап етеді. Тілдің табиғи заңдылығын бұзып сөйлеуге жол берілмеу керек.

Бұл тұрғыда бұқаралық ақпарат құралдарының атқарар жүгі орасан зор. БАҚ стилі, тілі журналистердің білімі мен мәдени деңгейіне тікелей байланысты. БАҚ арқылы төрткүл дүниеге тарап жататын тіл құдіретінің асқақтауы да әлсіреуі де – солардың арына сын. Ой дәлдігі, ой әсерлігі арқылы терең мағына танылады, ал сөз сазы, сөйлеу ырғағы мазмұнды оймен қоса тыңдаушысын баурап алуы – “өнер алды – қызыл тілдің” басты мақсатының бірі. Сөйлеу мәдениеті, жалпы БАҚ мәдениеті мәселесі онша жиі көтерілмей жүргені белгілі. Тіліміздің қоғамдық қызметінің арта түсуіне байланысты ол күн тәртібінен түспеуі керек. Себебі немқұрайлылық пен жауапсыздықтан, немесе білместіктен бе (өзге де себептерден) тіл нормасы сақталмауы байқалып қалуда. Оның бірі – ауызша сөйлеу мәдениетіне қатысты кемістіктер. Қарапайым сөйлеуші де, теле-радио журналистері мен хабар жүргізушілер де тіліміздің өз табиғатына сай айтылуына мән беруі тиіс.