Б. ТЎЙЧИБОЕВ, Б. ҲАСАНОВ

**ЎЗБЕК ДИАЛЕКТОЛОГИЯСИ**

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан олий ўқув юртлари учун дарслик сифатида тавсия этилган

ТОШКЕНТ

**абдулјіа қодирий номидаги хајіқ мероси нашриёти**

2004

81.2Узб-67

Т99

Тўйчибоев Б., Ҳасанов Б.

Т99 Ўзбек диалектологияси: Олий ўқув юртлари учун дарслик,— Т.: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2004,—112 б.

Ушбу китобда ўзбек тилининг кўп шевалилиги унинг бойлиги сифатида қайд этилиб, ўзбек лаҳжаларининг таснифи тарихига қисқача изоҳ, лингвистик географиясига эътибор қаратилади. Диалектологиянинг халқ ва тил тарихи билан узвий алоқада эканлиги таъкидланиб, масалалар ўша мезондан келиб чиққан ҳолда ёритилган.

Китобда қорлуқ, қипчоқ, ўғуз лаҳжаларининг фонетик, лексик, морфологик хусусиятларининг алоҳида таҳлил этилиши ўқувчида мазкур лаҳжалар ҳақида аниқ тасаввур ҳосил қилади. Айни пайтда ҳар бир соҳа таҳлил қилинганда ҳозирги тил, эски ўзбек тили ва бошқа лаҳжалар билан қиёсланадики, бу усул ўқувчини мустақил фикрлашга, мулоҳаза қилишга ундайди.

Дарслик янги педогогик технология асосида яратилган бўлиб, ундаги таянч тушунча ва иборалар, назарий топшириқлар мавзунинг мазмунидан келиб чиққан. Назарий ва мустақил топшириқлар талабаларнинг фаоллигини оширишга дастуриламал бўлиб хизмат қилади.

ББК 81.2Узб-67я73

... 4602000000-474 ,М1 ^ ^ ^ .

**1У1361 (04)—2004**

**I ——тјгјг;—** 2004 © Б. Туичибоев, Б. Ҳасанов,

А. Қодирий номидаги халқ

1БВЫ 5-86484-007-6 мероси нашриёти, 2004.

1. МАВЗУ. ДИАЛЕКТОЛОГИЯ ФАНИ, УНИНГ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

Асосий саволлар:

1. Диалектология фани ҳақида умумий маълумот. Унинг ўрганиш макони (объекти).
2. Ўзбек халқ шеваларини ўрганишда ишлатилаётган белгилар — транскрипция ва унинг тузилиши.
3. Унли ва ундош товушларни ифодалаш учун ишлатиладиган транскрипцион белгилар.

Таянч тушунча ва иборалар:

Диалект, шева, лаҳжа, туркий тиллар, туркий диалектология, қардош тиллар, фонетик хусусиятлар, морфологик ва лексик белгилар, диалектография, тасвирий диалектология, тарихий диалектология, маҳаллий шевалар, грамматик шакллар, лингвогеографик усуллар, <|)онетик норма, лексик норма, грамматик нормалар, орфография ва орфоэпия, уруғ-қабилалар, жойлашиш ҳудуди, онамастика, этнонимлар, топонимлар, гидронимлар, қарноқ шеваси, турк шеваси, халқаро атама, умумлингвистик тушунча, равиш, тарз, йўсин, іиеваларнинг тарқалиш чегараси, ўхшаш лингвистик хусусиятлар, тарқалиш картаси, шеваларни карталаштириш, лингвистик атлас, жўналиш ва ўрин-пайт келишиклари, транскрипция, қайта ёзув, анъанавий алифбо, транслитерация, фонетик ва фонологик гранскрипция, фонема, туркшунос ва русшунослар, қаттиқ ва юмшоқ унли, индифферент товуш, оралиқ товуш, олд қатор, орқа қатор, сингармонизмли шевалар, байналминал сўзлар, лабланган ва лабланмаган товушлар, акустик жиҳати, чуқур ва саёз тил орқа, дифтонглашиш, комбинатор вариант, фрикатив ( сирғалувчи) товуш, портловчи товушлар, қоришиқ (аффрикат) товуш, бурун товуши, ён товуш, диакритик белгилар ва шартли ифодалар, спирантизация, конвергенция (бирлашиш), палатализация юмшалиш, редукция.

1. асосий савол бўйича ўқитувчининг мақсадлари: Диалектология фани ҳақида маълумот бериш. Унинг ўрганиш макони (объекти)ни

з

мисоллар орқали шарқлаш.Диалектологиянинг мақсад ва вазифалари, унинг она тилини ўқитишдаги аҳамиятини талабалар онгига сингдириш.

ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ

* 1. Диалектология фани ҳақида қисқача маълумот беради.
	2. Диалектологиянинг ўрганиш макон (объекти)ларини изоҳлайди.
	3. Диалектологиянинг асосий вазифасини ўрганади.
	4. Диалектологиянинг ўзбек тили ва адабиёти фанини ўқитишдаги аҳамиятини белгилайди.
1. асосий саволнинг баёни:

Диалектология фани бўйича умумий маълумот. Диалектология грекча ӓіаіекгоз сўзидан олиниб бирор тилнинг мавжуд шева ва лаҳжаларини ўргатади. Оіаіекі — шева, 1о§ох — таълимот, яъни шева ҳақида таълимот демакдир. Дунёда мавжуд тилларнинг деярли барчаси ўзига хос ички шева ёки шевачалардан иборат. Туркий тилларнинг ҳар бири бир неча шева ва диалектлардан иборатлиги маълум. Бироқ ўзбек тили туркий тиллар ичида ўзининг кўп шевалилиги диалектлилиги билан фарқланади. Шевашунослик билимдонларидан бири профессор Е.Д. Поливанов: «... туркий тилларнинг бирортаси ҳам шевалараро ўзбек тили сингари бу қадар кескин фарқланмайди, демак,... бирорта туркий тил ҳам шу қадар специфик, диалектал хилма-хиллик хусусиятига эга эмасдир. Бу эса, табиий, адабий тил учун бирор диалектни асос қилиб олиш масаласини ниҳоят даражада оғирлаштиради», деган эди.

Ўзбек лаҳжашунослик фани Ўзбекистон ҳудудидаги ва бошқа қардош ҳамдўстлик мамлакатларидаги ўзбекларнинг жонли сўзлашув тилини текширади.

Маконни ўрганиш нуқтаи назардан диалектология икки хил бўлади:

1. тасвирий диалектология ёки диалектография; 2) тарихий диалек- тология.

Тасвирий диалектология ёки диалектография маҳаллий шева ва лаҳжаларга хос фонетик ва лексик, морфологик хусусиятларни қайд этади, ёзиб олади ва уларни картага туширади.

Тарихий дилектология тилнинг диалектал хусусиятлари билан бирга, шу хусусиятларнинг келиб чиқиши, ривожланиши, турли даврларда ўзгариш, қардош тиллар билан муносабати ва шу шеваларнинг ташкил топишида қардош ва қардош бўлмаган тилларнинг иштироки кабиларни ўрганади.

Кейинги йилларда барча ўзбек шеваларини ареал ва лингво- гсографик усуллар билан ўрганиш ҳам тарихий мақсадларни кўзда тутади.

Диалектологиянинг шеваларни ўрганиши эса тил тарихи учун ҳам, халқ тарихи учун ҳам бой ва қимматли материаллар беради. Чунки, адабий тилда аллақачонлар йўқ бўлиб кетган ёки ўзгаришга учраган сўзлар, айрим грамматик шакллар маҳаллий шеваларда сақланиб қолганлиги табиий.Уларни топиб адабий тилга олиб кириш ёки уни Оойитиш жуда муҳимдир. Ўзбек диалектологияси ўзбек тили тарихидаги айрим ноаниқ масалаларни ойдинлаштириш, ҳал қилиш учун асосий манба беради.

Қадимги ўзбек ёзма ёдгорликлари тилининг биз учун ноаниқ (іумонли) бўлган айрим хусусиятларини ҳозирги ўзбек шевалари материаллари ёрдамида аниқлашимиз ва тўлдиришимиз мумкин.Шеваларни ўрганиш ўзбек адабий тилининг фонетик, лексик- грамматик нормаларини белгилаш, орфография ва орфоэпиясини с іабиллаштириш учун катта ёрдам беради.

Шеваларни ўрганиш орқали ўтмишдаги уруғ-қабилаларнинг жойлашиш худудларини аниқлаш, этнонимлар, топонимлар, гидронимлар, умуман онамастика (номлар) воситасида халқ тари- хининг айрим мавҳум томонларини ёритиш мумкин. Шу жиҳатдан, диалектларни ўрганиш ҳам илмий, ҳам амалий аҳамиятга эгадир.

Диалектология ( лаҳжашунослик)нинг ўрганиш макони: шева, диалект ва лаҳжа атамалари.

Бу атамалар диалектология фанининг ўрганиш макони (объекти) ҳисобланади.

Шева — бирор тил доирасидаги халқ жонли тилининг ўзига хос фонетик, лексик ва грамматик хусусиятларга эга бўлган энг кичик қисми ҳисобланади. Масалан, Тошлоқ шеваси, Қарноқ шеваси, Турк шеваси.

Диалект — тилшуносликка доир адабиётларда кўпинча лаҳжа маъносида, баъзан шева маъносида ҳам қўлланади. Олимлар томонидан яратилган диалектологияга оид илмий ишларда шева, диалект ва лаҳжа атамаларини фарқламаслик, аралаштириб қўллаш ҳоллари ҳам учрайди. Диалект-халқаро атама бўлиб, умумлингвистик «диалект» маъносида ишлатиш лозим. Ўзбек диалектологияси фани учун шева ва лаҳжа атамаларини қўллаш етарлидир.

Бироқ, ўзбек халқжонли тилини ўрганган олимлар бир қатор шаҳар шевалари учун диалект атамасини ишлатганлар: Масалан, Фарғона

диалекти, Самарқанд -Бухоро диалекти, Андижон диалекти, Қипчоқ диалекти ва бошқалар. і

Лаҳжа — арабча сўздан олинган бўлиб, равиш, тарз, йўсин каби маъноларни билдиради. Лингвистикада тилнинг бир неча шева ва диалектларини ўз ичига олган, умумий хусусиятлари жиҳатдан ўхшаш катта бўлаги яъни шевалар йиғиндисидир. Эски туркий тилларга доир адабиётларда лаҳжа (русча наречие) атамаси ҳозирги мустақил миллий тил маъносида ҳам ишлатилган. Масалан, туркий тилларнинг қирғиз лаҳжаси (Киргизское наречие тюркских языков)- бу ибора ҳозирги қозоқ миллий тили маъносида қўлланган. Туркий тилларнинг қора- қирғиз лаҳжаси (кара-киргизское наречие тюркских языков) — бу ибора ҳозирги қирғиз миллий тили маъносида қўлланган.

ДИАЛЕКТОЛОГИЯНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАСИ

Диалектология фанининг макони (объекти) маҳаллий шева диалекти ва лаҳжаси бўлиб, мақсади ва вазифалари қуйидагилардан иборат:

* шева ва диалектларнинг фонетик, морфологик, синтактик ва лексик хусусиятларини ҳар томонлама тавсиф қилиш;
* миллий тилнинг пайдо бўлиши ва тараққиётида шеваларнинг тутган ўрни ва шу миллий тилга асос бўлган шеваларни аниқлаш;
* шеваларнинг ўзаро муносабатини, уларнинг адабий тил ва қардош тилларга бўлган муносабатларини белгилаш;
* ўхшаш хусусиятларига кўра шеваларнинг тарқалиш чегарасини аникдаш;
* умумий ўхшаш лингвистик хусусиятларини белгилаш асосида шеваларнинг маълум ҳудуддаги тарқалиш карталарини тузиш ва шеваларни тасниф қилиш;
* ўрганилган шеваларни карталаштириш асосидаги лингвистик атласини тузиш ва бошқалар.

ДИАЛЕКТОЛОГИЯ ФАНИНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИНИ ЎҚИТИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Узбек тили шеваларининг асосий хусусиятларини яхши билиш ўқитувчилар, айниқса она тили ўқитувчиси учун жуда зарур. Ҳозирги кунда шева хусусиятлари адабий тил таъсирида жуда тез бирлашиб, текисланиб бораётганига қарамай, бу хусусиятлар фақат қишлоқларда эмас, балки шаҳарларда ҳам маълум даражада сақланиб турибди. Шу сабабли ўқувчилар нутқида айниқса бошланғич синф ўқувчилари ёзувида учрайдиган хатолар шева таъсирида содир бўлмоқда. Шунинг учун ўқитувчилар, айниқса она тили ўқитувчиси, ўзбек адабий тили меъёрларини яхши билиши, бу меъёрларни ўқувчиларга ўргатиши уларнинг ёзма ва оғзаки нутқ маданиятини ўстириш устида тинимсиз машғулот олиб бориши зарур. Ҳамда ўқувчилар нутқида учрайдиган камчиликларни (шева таъсиридаги) тузатмоқ учун барча ўзбек шеваларига хос хусусиятларни яхши билмоғи керак. Масалан, ўқувчиларнинг нутқида фонетик (айналмоқ// ад.-орф. айланмоқ; эсна/ / ад.-орф. энса), морфологик (қаратқич келишиги ўрнида тушум келишиги аффиксини ишлатиш: нонни ушоғи // ад.-орф. ноннинг ушоғи. Жўналиш ва ўрин-пайт келишикларини фарқламаслик: Бухорога туради // ад.-орф. Бухорода туради), лексик (ад.-орф. чақалоқ ўрнида бувак; бобак; ад.-орф. чумоли ўрнида: мўрча, қаринжа) каби шева хусусиятлари учраб туради. Ўқувчилар нутқида учрайдиган бундай хатоларни тузатиш учун ўқитувчи шу ҳолатларнинг келиб чиқиш сабабини билмоғи керак.

Шундай қилиб, республика олий ўқув юртларида филологик ўқитишнинг асосий вазифаси ўзбек адабий тили нормаларини, шунингдек, адабий тилнинг шеваларга бўлган муносабатини ҳам ўргатишдир. Бу вазифани ҳал қилиш филолог талабаларнинг ўзбек тилининг тарихий ривожланиш қонуниятларини яхши билиши билан боғлиқдир. Филолог талабалар бу маълумотлар билан ўзбек диалектологияси фанини бойитади.

Назорат топшириқлари

1. Диалектология фани бўйича маълумот беринг. Эіаіекіоз — икки фан тар- моғи тилшуносликнинг бир бўлимини англатишидан ташқари табиат қонун- ларини ўрганувчи соҳаларга алоқасини тушунтиринг.
2. Шева, диалект, лаҳжа атамаларини мисоллар орқали ажратинг?
3. Тасвирий ва тарихий диалектологиянинг ўрганиш чегарасини белги- ланг.
4. Диалектологиянинг асосий вазифаси нималардан иборатлигини сўзлаб беринг.
5. «Ўзбек тили ва адабиёти» фанларини ўқитишда диалектология фани- нинг аҳамиятини мисоллар асосида исботланг.
6. асосий савол бўйича ўқитувчининг мақсади: Транскрипция (қайта ёзув)нинг ўзбек халқ шеваларини ўрганишдаги аҳамияти ҳақида тушунча бериш. Транскрипциянинг тузилиши ва турларини мисоллар орқали исботлаш. Лотин ва крилл алифбоси асосида тузилган белгилар, улардан фойдаланиш, халқаро фонетик алифбо ҳақида маълумот бериш.

ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ

* 1. Транскрипция (қайта ёзув)нинг диалектларни ўрганишдаги зарурлигини англатади.
	2. Транскрипциянинг турларга бўлинишини изоҳлайди.
	3. Халқаро фонетик алифбони шарҳлайди.
	4. Транскрипция билан транслитерацияни фарқлайди.

Транскрипция ҳақида умумий маълумот. Транскрипция диалект ва шеваларда учрайдиган товушларнинг турли кўринишларини ёзувда ифодалаш учун қўлланадиган маълум белгилар системасидир. Тил товушларини аниқ ифодалаш учун хизмат қиладиган ёзув — транскрипция (лотинча ігатсгіріїо — қайта ёзиш) деб аталади.

Транскрипция учун у ёки бу халқ истеъмолидаги (лотин — рус — ўзбек алфавити каби) традицион алфавитдан ўрни билан маълум ўзгаришлар киритиш орқали фойдаланилади. Шунинг учун ҳам транскрипцияда белгилар сони ўзига асос бўлган алфавитдаги ҳарфлар сонидан кўп бўлади.

Транскрипциянинг фонетик транскрипция, фонематик ёки фонологик транскрипция каби турлари бор.

Транслитерация. Бирор тилнинг ёзма ёдгорликларини ёки маълум бир матнни (масалан, араб алифбосида ёзилган эски ўзбек тили ёдгорликларини) нашр этишда шу ёдгорликларнинг ёзув системасини бошқа тил ёки ёдгорлик ёзув системаси орқали ифодалаш трансли- терация деб аталади. Демак, транслитерация — бирор ёзув ҳарфларини бошқа бир ёзув ҳарфлари билан алматириб ифодалаш усулидир.

ФОНЕТИК ВА ФОНОЛОГИК ТРАНСКРИПЦИЯ

Маълум бир мақсад учун турли соҳалар бўйича ишлатиладиган транскрипцияларнинг аниқтик даражаси бир хил эмас.

Лингвистик асарлар (қиёсий ва тарихий грамматикалар, этимологик луғатлар, турли тил матнларидан намуналар ва шу кабилар)ни нашр птанда транслитерациядан фойдаланилса ҳам, қардош тилларнинг ((юнетикаси қиёс қилинганда, диалектологик ишларда ва диалектология фанида фонетик транскрипциядан фойдаланилади. Халқ оғзаки ижодиёти ёдгорликларини нашр этганда мавжуд алфавитдан фойдаланилса, бу ёдгорликлар диалектал қимматини йўқотади.

Шунинг учун уларнинг талаффуз хусусиятларини мумкин қадар сақлаш мақсадида фонетик транскрипция қўлланилади.

Транскрипция чет тили ва она тили орфоэпиясига оид ишларда қам кенг қўлланилади.

Моҳияти жиҳатдан энг аниқ транскрипция фонетик транс- крипциядир. Бу транскрипция умумий ва хусусий фонетика, шу қатори экспериментал фонетика ютуқларига асосланади. Тиллардаги нутқ товушларини фонетик транскрипция учун танланган алфавит орқали ифода қилиб бўлмаса, бошқа тиллар алфавитидан ҳарфлар олинади ёки ҳарфлар ёнига, устига, ичига диакритик белгилар қўйилади. Фонетик транскрипциянинг вазифаси — тилда мавжуд бўлган ҳамма товушларни ёзувда акс эттиришдир. Фақат фонемаларнигина ҳисобга олиш учун ишлатиладиган транскрипция — фонологик транскрипция дейилади.

Транскрипциянинг тузилиши. Тилшуносликда кенг миқёсда қўлланадиган лотин алфавити асосида тузилган транскрипция халқаро фонетик алфавит (Международный фонетический алфавит — МФА) номи билан юритилади. Рус графикаси асосида тузилган транскрипциялар туркшунос ва русшуносларнинг ишларида кенг тарқалгандир. Лекин ўзбек тилининг диалект ва шеваларини ўрганган турколог ва ўзбекшунослар ўз илмий ишларида турлича транскрипция белгиларини қўллаганлар. Баъзилари лотин алфавитидан фойдаланган бўлса (Е.Д. Поливановнинг ишларига қаранг), баъзилари рус графикаси асосида тузилган транскрипциялардан фойдаланган (А.К. Боровков,

В.В. Решетовнинг ишларига қаранг).

Шеваларда учрайдиган ҳар бир товушни ифодалаш учун транскрипцияда айрим белги олиш талаб қилинади. Аммо шуни айтиш керакки, мавжуд транскрипция системалари бу талабга тўлиқ жавоб бера олмайди.

Масалан, нг ва дж мустақил фонемаларининг икки ҳарф билан берилиши каби.

Китобда ишлатиладиган транскрипция

Китобда ишлатилган транскрипция системасида ўзбек алфавитида е, ё, ю, я дан ташқари ҳамма ҳарфлар қўлланади. Ёлашган ҳарфлар транскрипцияда товушлар бирикмаси орқали қуйидагича берилади:

е — йе, йэ.

ё — йа.

ю — йў, йу.

я — йә, йӓ.

Бошқа алфавитлардан [у, о, ѳ, ә, ы] белгилари олинди. Булардан [у] ва [ѳ] белгилари шу унлиларнинг олдинги қатор эканлигини (юмшоқлигини) кўрсатади: г у л, к ѳ л каби; [ә] эса умум-ўзбек шеваларига хос бўлган олдинги қатор кенг унли товушни ифодалайди: ләттә, әрәвә каби. Транскрипцияда ундош товушларнинг юмшоқлиги ҳам алоҳида белги билан ифодаланади, масалан, л — юмшоқ л.

1. асосий саволнинг баёни

Ўқитувчининг мақсади: Унли ва ундошларни ифодалаш учун олинган транскрипцион белгиларни турли кўргазмали воситалардан унумли фойдаланиш орқали талабалар онгига сингдириш.Унли ва ундошлар учун олинган белгиларнинг лотин графикаси асосидаги шакллари ҳақида тўлиқ маълумот бериш.

ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДИ

* 1. Унлиларни ифодалаш учун олинган транскрипцион белгиларни изоҳлайди.
	2. Ундошлар учун олинган белгилар лотин ва рус ёзувлари асосида тузилганлигини шарҳлайди.
	3. Дифтонглашган унлиларни машқ орқали ўрганади.
	4. Айрим белгиларнинг маъно ўзгаликларини изоҳлайди.
	5. Айрим диакритик белгилар ва бошқа шартли ифодаларни исботлайди.

Унлилар. Унли товушларни ифодалаш учун қуйидаги транскрипцион белгилар олинган:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тилнинг кўтарилиш ўрнига кўра | Олдинги қатор (тил олди) | Индифферент(оралиқ)товушлар | Орқа қатор (тил орқа) |
| Лабнинг иштирокига кўра Тилнинг кўтарилиш даражасига кўра | лаб-ланма-ган | лаб-лан-ган | лаб-ланма-ган | лаб-лан-ган | лаб-ланма-ган | лаб-лан-ган |
| Юқори кўтарилиш | и | Ў | < ъь> |  | ы | У |
| Уртакўтари-лиш | Юқори-ўртакўтарилиш | ә | Ѳ (ѳ) |  | <ў> |  | 0 |
| қуйи-ўртакўтарилиш | ЭЕ |  |  |  |  |  |
| Қуйи кўтарилиш | Э(а) |  |  |  | А(о) |  |

Демак, унлиларнинг турли вариантларини бериш учун транскрипцияда 15 та белги олинган. Бу белгилар орқали ўзбек диалект ва шеваларида учрайдиган унли фонемаларни ифодалаш мумкин.

Айрим транскрипция белгиларнинг маъно ўзгаликлари

Унли товушлар учун белгилар қуйидаги маъно ўзгаликлари билан қабул қилинди:

а — умумтуркий орқа қатор, сингармонизмни сақлаган барча ўзбек диалект ва шеваларига хос унли, сингармонизмни йўқотган шеваларда эса турли ўзгаликларга эга. Байналминал сўзларда рус тилидаги а товушига мос келади.

ә — олдинги қатор, лабланмаган а унлиси; ўзбек диалект ва шеваларининг кўпчилигида учрайди, масалан, Марғ., Анд. ә к ә // Тош. о к ә.

э — орқа қатор, лабланмаган а типидаги очиқ унли товуш, а унлисидан тараққий этиб, бу товуш о-ловчи ўзбек шеваларида кенг тарқалгандир, масалан, Тошк., Марғ. отэ, болэ // Қўқон .бэлэ каби.

А — ловчи ўзбек шеваларида бу товуш ўзбек адабий тили ва о- ловчи шеваларнинг таъсирида тарқала бошлади.

е — олдинги қатор, лабланмаган, тор унли товуш бўлиб ўзбек шеваларининг кўпчилигига хос. Ўзининг акустик (эшитилиш) ва артикуляцион хусусиятларига кўра рус тилидаги ундошдан кейин келадиган е ёки сўз бошида келадиган э ҳарфи билан ифода этиладиган сено (пичан), эти (булар) сўзларидаги каби товушга тўғри келади. Бу товуш мавжуд ўзбек орфографиясида сўз бошида келадиган ёлашган унли е (й+э) эмас, балки эди (-едь) сўзидаги каби ёлашмаган унлидир. Масалан, Тошк., Наманг., Марғ. ва бошқа шеваларда: бер, кел, ер, ендь, ечкъ каби.

э — олдинги қатор, лабланмаган очиқ е унлиси; бу товуш акустик жиҳатдан е га яқин бўлса-да, унинг очиқ варианти эмас. Бу товуш баъзан русча (этот сўзидаги каби) э га мос келади, масалан, қипчоқ шеваларида: экәвийәм, эчки каби.

и — одатдаги туркий олдинги қатор, лабланмаган и унлиси. Сингармонистик шеваларда фонема сифатида, сингармонизмни йўқотган о-ловчи шеваларда эса турли фонетик шароитлардагина учрайди.

ъ — индифферент лабланмаган товуш, у ўзининг келиб чиқиши жиҳатидан олдинги қатор и ва орқа қатор ы унлиларнинг конвергенцияси (бирлашиши) натижасида ҳосил бўлган; и ва ы ўртасидаги бу индифферент товуш шаҳар шеваларида ва шаҳар типидаги қишлоқ шеваларининг кўп қисмида мустақил фонема сифатида учрайди, масалан, : Тошк., Қўқон, Анд., Марғ. ва шу каби шеваларда: къшъ, ъккъ, бъз, бъл // ад.-орф. киши, икки биз, бил каби.

ь — турғун орқа қатор индифферент ъ унлиси; аммо ы товушга тенг эмас. Шаҳар шеваларида ва шаҳар типидаги шеваларда чуқур тил орқа қ, ғ, х товушлари билан ёндош келганда учрайди, масалан, Тошкент, Марғилон, Андижон ва шу каби шеваларда: қьз, қьрқ, қьш, пьш (т), мьх; Туркистон шевасида бу товуш Тошкент, Фарғона шеваларидаги ъ каби.

1. МАВЗУ. ЛИНГВИСТИК ГЕОГРАФИЯ МЕТОДИ

Таълимий мақсад: Лингвистик география методи асосида халқ шеваларининг ўрганилиши. Лингвистик география асосчилари. Бу янги усулнинг жаҳон миқёсида тарқалиши. Ўзбек халқ шеваларини ушбу усул асосида ўрганишнинг бошланиши, асосчилари, мақсади ва вазифалари хақида маълумот бериш.

Ривожлантирувчи мақсад: Лингвистик география методи асосида ўқитишнинг афзалликлари, унинг намояндалари, бажарган ишларини маъруза орқали талабалар онгига сингдириш.

Тарбиявий мақсад: Лингво-географик усулнинг ўрганишнинг бошқа усулларидан фарқли эканлигини тарғиб қилиш йўли билан талабаларнинг ижодий фикрлаш қобилиятини ўстириш, кенгайтириш.

Режа:

1. Лингвистик география нима? Унинг шеваларни ўрганишнинг бошқа усулларидан афзалликлари нимада? Лингвистик географиянинг ўрганиш объекти.
2. Лингвистик географиянинг жаҳон тилшунослигида пайдо бўлиши ва асосчилари. Европа тилшунослигида тузилган энг муҳим атласлар.
3. Ўзбек халқ шеваларини лингво -география усулида ўрганиш, ўзбек шевалари атласини яратиш масалалари.

Таянч тушунчалар

Лингвистик география усули: изоглосса, изофонема, изоморфема; монографик усул ; товуш тушунчаси, грамматик шакл, лексик белги, грамматик белги; диалект, лаҳжа, шева тушунчалари, лингвистик харита, лингвистик атлас, мос ҳодисалар, ареаллар, тил ланшафти, аралаш зоналар, инновация маркази, иррадиация, карталаштириш, регионал атлас, зонал атлас, ареал лингвистик принцип, диалектологик принцип.

1. асосий савол:

Лингвистик география, унинг шеваларини ўрганишдаги бошқа усуллардан афзалликлари. Лингвистик геофафиянинг ўрганиш объекти.

Ўқитувчининг мақсади: Лингвистика география предмети ҳақида талабаларга кўргазмали восита орқали тушунча бериш. Шеваларнинг ўрганиш усули — монографик усулдан афзалликлари. Лингвогеофафиянинг ўрганиш объекти хақидаги тушунчани талабалар онгига сингдириш.

* 1. Лингвистик география хақидаги тушунчани кўргазмалилик асосида исботлайди
	2. Лингвистик география усули билан монографик усул орасида фарқ ва афзал томонларини билиб олади.
	3. Лингвогеографик усулнинг объектини ўрганади.

Лингвистик география ( линго-география) — тилшуносликнинг бир бўлими бўлиб, у маълум территорияда тарқалган тил ҳодисалари (товушлар, грамматик формалар, сўзлар)ни аниқлайди, уларнинг ўша жойга бўлган муносабатини кўрсатади. Территориал тил хусусиятларини халқ тарихи, тил тарихи билан алоқадор ҳолда таққослаб, тушунтириб, карталар орқали ифодалайди. Лингвистик география ҳам территориал диалектларни ўрганади. Унинг энг муҳим хусусиятларидан бири кўргазмалилиги бўлиб, унда маълум тил ҳодисаларининг ўрни ва тарқалиш чегараси карта ва атлас воситасида аниқ белгилаб берилди.

Карта ҳам атлас ҳам лингвистик географиянинг ифода воситаси бўлиб, унинг асосий мақсади тилнинг тараққиёт қонуниятлари ва йўлларини, конкрет диалектларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг миллий тилга бўлган муносабати, ўзаро алоқасини тушунтириб беришдан иборатдир.

Лингвистик география бир қатор умумлингвистик проблемаларни яъни тилда лаҳжа, диалект, шевалар мавжуд бўлса, уларнинг хусусиятлари нималар билан чегараланишлари, диалектларнинг умуммиллий тилга бўлган муносабати ва шу каби масалаларни ҳал қилмоғи керак.

XX асрнинг 60-йилларига қадар ўзбек тилшунослигида шевалар монографик усулда ўрганилиб келинган, бу жараён ҳозирга қадар давом этиб келмоқда. Бироқ 60-йиллардан сўнг ўзбек шеваларини ўрганиш икки хил йўналишда: 1) монографик усул; 2) лингвографик асосида ўрганила бошланди.

Монографик усул билан ўрганишда шевалар тавсифий усулда ёзиб олиниб, бошқа ўзбек шевалари ва адабий тилда қабул қилинган сўзлар товуш ва қўшимчалар билан қиёсланар эди.

Бу усулда оғзаки нутқни транскрипцияга ёзиб олиш, ёзиб олинган матнларни изоҳлаш, диалектал хусусиятларни ўрганиш, диалектал луғатлар тузиш монографиялар яратиш ва шу кабилардан иборат.

Ўзбек диалектологиясида йирик монографик асарларнинг пайдо бўлганлиги монографик тадқиқот меваси бўлиб, эндиликда шеваларимизни қиёсий-тарихий, типологик тадқиқотининг ҳозирги замон аниқ ва изчил усули (методи) тил ҳодисаларининг тарқалиш чегараларини аниқлаб берувчи лингвистик география ва ареология асосида илмий теширишни тақозо қилади ҳамда ўзбек халқ шевалари атласини яратиш масаласини навбатдаги вазифа қилиб кун тартибига қўяди.

Монографик усул аосида шеваларни ўрганишда кўпроқ дала шароитида — қишлоқларда юриб иш олиб борилади. Лингвогеография унга қараганда аниқ хусусиятга эга. Чунки лангвогеография материаллари билан лабораториялар ва кабинетда шуғулланилади.Шу нуқтаи назардан қараганда морфологик усул билан шевалар ўрганилиб бўлингач, лангвогеографик тадқиқот унинг материалларини илмий лабораторияларда тадқиқ этишдан, унинг давомчисидек, ундан ўсиб чиққан деб фараз қилинади.

Лингвистик географиянинг асосий ўрганиш объекти — тил қодисалари: 1. Изоглоссалар, изофонема ва изоморфема. 2. Лингвистик атласлар. 3. Мос ҳодисалар. 4. Ареаллар. 5. Лингвографик карталар ва карталаштириш. 6. Тил ланшафти. 7. Аралаш зоналар. 8. Инновация маркази. 9. Ирадаиация ва бошқалар.

1. Изоглоса — мос ҳодисаларнинг у ёки бу аъзоси, бўлаги тарқалган энг чет нуқталарни туташтирувчи атлас картасидаги чизиқ.Бошқача айтганда у ёки бу тил ҳодисасининг ҳудудий тарқалишини кўрсатувчи лингвистик картага туширилган белги «Изоглосса» — (изофонема — фонетик белги, изоморфема — морфологик белги, изоглосса — лексик белги) тушунчасидан иборат.
2. Лингвистик атласлар — Махсус дастур (программа) — сўроқлик асосида тайёрланган, маълум тил ёки шеваларга хос характерли хусусиятларнинг тарқалиш чегарасини акс эттирувчи лингвистик карталарнинг альбом шаклидаги изчил тўпламидир. Лингвистик атлас 2 хил бўлади: 1) Регионал атлас; 2) Зонал атлас.
3. Мос ҳодисалар — умуммиллий тил тизимининг звено (аъзо)лари

бўлиб, ҳар хил диалектларда ўзининг турли бўлаклари (аъзолари) билан иштирок этгани ҳолда шевачилик фарқларини вужудга келтиради. Шунга кўра мос ҳодисалар ҳар вақт икки аъзоли ва кўп аъзоли бўлади. Масалан, онэ, ойъ, опэ, эйэ, бъйъ, бувъ кабилар шевалараро фарқланиб, ўзбек адабий тилидаги она (туққан она) тушунчасини билдиради.

1. Ареаллар — лотинча агеаііз сўзидан бўлиб, майдон, бўшлиқ маъноларини билдиради.Мос ҳодисалар айрим бўлакларининг лингвистик картада тарқалиш зонасини, яъни тилнинг диалектал фарқланишини англатади.
2. Лингвогеографик карталар ва карталаштириш — лингвогеографик тадқиқотнинг асосий нуқтаси. Синхроник тадқиқот натижаси ҳисобланган лингвистик картада тил тарихининг ҳамма даври ўз аксини топиши мумкин. Карталаштириш — тил ҳодисаларининг ҳудудга тарқалишини тасвирга (картага тушириш). Жонли тилдаги ҳар бир лингвистик ҳодиса ўзининг тарқалиш чегарасига, ўз ҳудудига эга.Шу ҳудуд, чегарадаги сўз — изоглосса, изофонема ва изоморфемаларни график шаклда қоғозга туширишдан иборат.
3. Тил ланшафти — дейилганда бирор тил учун маълум бўлган изоглоссалар йиғиндиси ва уларнинг шу тил ҳудудида жойлашиш характери тушунилади.
4. Айрим зона — бир тил ёки диалект ичида бошқа бир тил ёки диалект элементларининг мавжуд бўлиши. Ўзбек шеваларида тожик тили элементлари аралашган зоналарнинг Ўзбекистон ва Тожикнстон ҳудудида барқарорлиги аралаш зона саналади.
5. Иннавация маркази — у ёки бу тил ёки шева ҳодисаларининг маркази. Масалан, (-вот, вуз (бовоттъ, келовузэ) маркази Тошкент шаҳар шеваси бўлиб, бу ўша инновация марказидан бошқа атроф шеваларга тарқалган.

Иррадиация — ҳодисанинг тарқалиш тушунчаси бўлиб, ареалнинг характерли белгиларидан бири. Масалан, ўрин-пайт келишиги қўшимчаси -да Самарқанд, Бухоро, Қашқадарё шаҳар тип шеваларига адабий тил таъсирида тўсиқларга учрамасдан кириб бориш йўли билан тарқалган. Лекин қаратқич келишиги қўшимчаси (-нинг )нинг кириб бориши айтарли натижа бермаётир Лунки адабий тилга асос бўлган шаҳар шевалари талаффузида -нинг қўшимчаси мавжуд эмас.

Тил ҳодисалари, диалектал ҳодисаларни тадқиқ қилишда кўпинча ёндош тиллар ва уларнинг шевалари материаллари билан солиштирамиз. Бу тўғри усул бўлиб, қўшни тиллар ва шевалардаги лингвистик ҳодисалар бир-бирига доимо ўтиб туради. Ўтиттг ҳодисаси тараққиётнинг кейинги даври ва масофанинг яқинлиги билан характерланади. Бироқ тил ва диалектлар тараққиёти нинг қадимий даври учун характерли бўлган айрим ҳодисаларни изоҳлашда ёндош тиллар ва шевалар ҳар доим ҳам бир-бирига ўтавермайди. Масалан, Наманган гуруҳ шевалари учун характерли бўлган [р] ундоши ўзидан кейин келган ҳамма тил олди ундошларга сингиб кетиши Фарғона водийсидаги бошқа шеваларда учрайди: туссун - турсун, боддъ - бордъ, оттоқ-ортоғ, чошшэммъ- чоршэммъ.

Шунингдек, турк — барлос шеваларидаги ово (амаки) ҳам ёндош шеваларнинг бирортасида учрамайди. Айнан шу каби ҳодиса Қашқадарё вилоятидаги шаҳар ва шаҳар тип шевада мавжуд. Бу ҳодисанинг инновация маркази қайси эканлиги ва унинг иррадиацияси илдизи қай томондан қай томонга йўналганлиги номаълум. Ўзбек шевалари атласи яратилганда мана шунга ўхшаш кўпгина муаммолари ечилган бўлар эди.

Назорат топшириқлари

1. Лингвистик географиянинг ўрганиш объекти: изоглосса, изофонема, изоморфема тушунчалари бўйича материаллар йиғиш.
2. Монографик усул билан лингвогеографик усулининг фарқ қилувчи то- монларини аниқпаш.
3. Лингвистик харита яратиш бўйича амалий дарсларда машқ ўтказиш.
4. асосий савол

Лингвистик географиянинг жаҳон тилшунослигида пайдо бўлиши.

Европа тилшунослигида тузилган энг муҳим атласлар.

Ўқитувчининг мақсади: Халқ шеваларини лингвогеографик усул асосида ўрганишнинг жаҳон тилшунослигида бошланиши, унинг намоёндалари хақида талабаларга тушунча бериш. Евпопа мамлакатлари ва бошқа ҳамдўстлик мамлакатлари тилшунослари томонидан лингвистик атласларни номма-ном талабаларга сингдириш.

ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДИ

* 1. Европа ва жаҳон тилшунослигида диалектларни лингвогеографик усул асосида ўрганиш истиқболли эканлигини англайди.
	2. Жаҳон тилшунослигидаги лингвогеографик усул асосчиларини билиб олади.
	3. Тилшуносликда энг муҳим диалектологик атласларнинг борлигини исботлайди.

Тилшуносликдаги бу янги йўналишга, диалектологик фикрнинг кейинги тараққиётига Европа линго-географларининг белгили хизматлари бор.

Лингвистик географиянинг асосчилари: Францияда Жан Жильерон, Ғерманияда Ғеорг Венкер, Ф. Вреде, П. Мейер, Россияда эса И.И. Срезневский кабилардир.

Мазкур олимларнинг асарлари туфайли лингвистик географиянинг фан сифатида асосий ўрни, предмети ва вазифалари белгиланади.

Лингвистик география методи билан шеваларни ўрганиш Украина ва Белоруссияда ҳам яхтпи ривожланган бўлиб, бу республикаларда шевалар атласини тузиш тугалланди ва нашр этилди.

Бирор тил ёки диалектга хос характерли лингвистик хусусият- ларнинг тарқалиш чегарасини акс эттирган альбом ёки китоб шаклида нашр қилинган карталар йиғиндиси диалектологик атлас дейилади.

Диалектологик атласлар бирор халқ тили ва халқ тарихини, унинг миллат бўлиб шакланишини ўрганишда алоҳида аҳамиятга эга бўлди.

Диалектологик атласларнинг дастлабки намуналари XIX асрнинг охири XX асрнинг бошларида яратилган. 1821 йилда К.де Монбре томонидан тузилган француз шевалари чегараларини белгиловчи карта Франция қироллик жамиятига тақцим қилинади. 1823 йилда Д.Минье ўзининг лингвистик карта тузиш ғоясини олдинга суради. Европада тузилган энг муҳим диалектологик атласлар қуйидагилар: Венкер ва Вределарнинг «Немис тили атласи» (1876—1926 йиллар мобайнида яратилган); Марбургдаги немис диалектологияси марказий институти нашр этган «Немис лексиколошк атласи», Ж.Жильерон ва Э. Эд- моннинг 12 жилдли «Француз тили атласи» (1902—1912 йиллар мобайнида яратилган), Яберг ва Юднинг 8 жилдли «Италъян-швейцар а гласи» ( 1928—1940 йиллар мобайнида яратилган).

Россияда лингвистик географиянинг пайдо бўлиши ва ривожланиши И.И. Срезневскийнинг номи билан боғлиқ. И.И. Срезневский ўтган асрнинг 50-йилларидаёқ бу соҳани ўрганишни мсосий вазифа қилиб қўйди.Рус лингвистик географиясининг кейинги XIX аср охири XX аср бошларидаги тараққиётида акад. А.И. ('оболевский ва акад. А.А. Шахматовларнинг катта ҳиссалари бор.

А.Шахматов ўз текширувлари билан лингвистик география ілраққиётига улкан ҳисса қўшибгина қолмай, бу соҳада илмий тадқиқот шиларини ҳам ташкил этди.

Кейинчалик рус шеваларини линго-географик метод билан урганишда акад.Корш бошчилигида Москва диалектологик комиссияси кіітта ишлар қилди. 1935 йилда Фанлар Академияси «Рус тили атласи»ни тузишга киришди. Бу даврда тилшунослардан Б.А. Ларин, Ф.П. Филин (юш бўлган диалектологлар гуруҳи мазкур атласни яратиш режаси, сўроқлигини туздилар ва атлас учун материал тўплаш ишларига р;іҳбарлик қилдилар.

1944 йилда Р.И. Аванесов ва Б.П. Филин бошчилигида «Рус диалектологик атласини тузиш бўйича материаллар тўплаш мрограммаси»ни яратдилар. 1951 йилда «Москва шарқидаги марказий областлар рус халқи шевалари атласи» ни 1952 йилда «Шимоли-ғарбий пилоятлар рус халқи шевалари атласи» тузиб тугатдилар ва бу 1957 йилда нашр этилади.Буларнинг ҳар қайсиси ўз ҳажми билан чет эллардаги энг катта миллий атласларга тенг бўлиб, рус тили ва халқи гарихи, миллатнинг шаклланишини ўрганиш учун қимматли материал бўлиб хизмат қилади. Ҳозирги кунда барча рус тили шевалари бўйича материал тўплаш, тўпланган материалларни карталаштириш тугалланди.

Лингвистик география методи билан шеваларни ўрганиш Украина па Белоруссияда, Грузия ва Озарбайжон, Туркманистон ва Қозо- і истонда ҳам яхши ривожланган бўлиб бу мамлакатларда шевалар атласини тузиш тугалланди ва нашр этилди.

МДҲ да тузилган энг муҳим диалектологик атласлар — «Москва шарқидаги марказий областлар рус халқи шевалари атласи» (1957 йили нашр этилган), «Шимоли — ғарбий областлар рус халқ шевалари атласи» (нашрга тайёрланган) ва республикаларда нашр этилган «Украин тили халқ шевалари атласи», «Белорусь тили халқ шевалари атласи » ва бошқалар мавжуд.

Назорат топшириқлари

1. Жаҳон тилшунослигида халқжонли тилини лингвогеографик усул асо- сида ўрганиш истиқболли эканлигини исботлаш.
2. Тилшуносликда лингвистик география усули билан шевашуносликни ўрганган олимлар ишлари билан танишиш.
3. Диалектологик атласлар билан ишлаш.
4. асос**ий** савол

Ўзбек халқ шеваларини лингвогеографик усулда ўрганиш, унинг атласини яратиш масалалари.

Ўқитувчининг мақсади: Ўзбек шеваларини лингвогеографик усулда ўрганиш XX асрнинг 40-йилларида профессор А.К Боровков томонидан олға сурилганлиги, бу соҳадаги ишлар В.В. Решетов ва

А.Шерматов томонидан ижобий амалга оширилган бир қатор ишлар хусусида талабаларга маълумот беради. Шу билан бирга қилинаётган ва қилинажак ишлар хусусида ҳам тафсилотланади.

ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДИ

* 1. Талабалар ўзбек шеваларини ўрганишда лингвогеографик усулдан фойдаланиш мумкинлигини билиб олади.
	2. Бу янги усулнинг ўрганилишини А.К. Боровков, В.В. Решетов,

А. Шерматов асарлари воситасида исботлайди.

* 1. Ҳозирги кунда ўзбек шевалари уч асосий йўналишда ўргани- лаётганлиги ҳақида ахборот беради.

Ўзбек шевалари тадқиқотида асосан, тасвирий, қисман экспери- ментал ва қиёсий-тарихий усуллар қўлланилиб келинган. Айрим гуруҳ шевалар атласи устида текшириш ишлари олиб борилади.

Тилшунос олимлар Е.Д. Поливанов, Ғ. Олим, К.К. Юдахин,

А.К. Боровков, В.В. Решетов, Ш. Шоабдураҳмонов, А. Ғуломов,

С. Иброҳимов, Р. Абдуллаев, М. Мирзаев, А. Алиев, А. Шерматов,

X. Дониёров, Н. Ражабов ва уларнинг шогирдлари ўзбек шевалари бўйича олиб борган бир қатор илмий изланишларда шеваларни лингвогеографик ва ареал тадқиқоти учун манба яратади.

Ўзбек диалектологиясида бу соҳа ҳали ёш соҳалардан бири бўлиб, гугалланган бой материаллар асосида диалектологияга доир назарий масалаларни ишлаш, сўнг лингвистик география масалаларни режалаштириш босқичига ўтди.

Ўзбекистонда диалектолгик ишларни бошқариб борувчи ягона илмий марказ — Ўз ФАнинг Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт институти диалектология бўлими мавжуд. Бу бўлим ҳозирги вақтда уч йўналиш бўйича иш олиб бормоқца:

1. Ўрганилмаган ўзбек шеваларини монографик тадқиқ қилиш.
2. Ўзбек шевалари луғатини тузиш.
3. Ўзбек тилининг диалектал атласини тузиш.

Ўзбек шеваларида умумтуркий изоглоссалар мавжудлигини дастлаб , 1930 йилларда профессор Е.Д. Поливанов таъкидлаб ўтган эди.

1944 йилда профессор А.К. Боровков ўзбек тили шевалари атласини иратиш мақсадида «Ўзбек шева-лаҳжаларини текширишга доир савол- жавоблар» анкетасини тузди. Шу анкета асосида 1945—1950 йиллар мобайнида Фарғона водийси шеваларидан материаллар тўпланди.

Орадан 20 йил ўпандан кейин 1965 йилдан бошлаб, ўзбек шевалари хусусиятларини карталаштириш иши яна кун тартибига қўйилди, программа ва сўроқнома тузилди, диалектологик материаллар тўплана бошланди.

Ўзбек шеваларини карталаштириш ишини В.В. Решетов бошлаб берди. У Тошкент вилоятининг бир қисмини, Оҳангарон ҳудуди шеваларида учрайдиган фонетик, лексик ва грамматик фарқларни кўчирди. Ўзбек диалектологиясида биринчи бўлиб ўзбек қурама іпеваларининг 49 та лингвистик картасини тузди. Тахминан 150 картадан иборат «Тошкент вилоят шевалари атласи»ни тузиш ишлари 1980 йилда якунланди.

В.В. Решетов тузган лингвистик карталарда қуйидаги фонетик, грамматик ва лексик белгилар олинган. Фонетика бўйича «дж»лаш, «ж»лаш ва «й» лашнинг тарқалиши, яъни сўз бошида [джғ] ж ғйғ ҳодисаси [ карта № 1, изоглосса: джок - жок-йок], «о»лаш ва «а» лашнинг тарқалиши, яъни типик орқа қатор [а] нинг сақланиши ёки

унинг ўрнида [о] учраши [карта №2, изоглосса: б а р, б о р], танглай гармонияси ва лаб гармониясининг характери [ карта №ЗА, ЗБ, ЗВ, 4А, 4Б, 4В], юқори-ўрта кўтарилиш унлиларининг дифтонглашуви [карта №5А, 5Б, 5В, 5Г]; изоглосса.

Уордук-Уордэк- ордек; вон-Уон-он; й эчки -й эшки -и эчки -ечкъ -ъчкъ ], [У//о // у// о], [а // э, ағғ э. е // э] унлиларининг ҳамда [к// х], [ч//ш] ундошларнинг алмашиниши [карта №6, 7, 8, 11; изоглосса: Уй//ой, уй//ой; атлар // ййтлар//ийтлер, этлар // итлэр, етлер // ътлэр ; катын-кэтын-хатын- хатун- хэтун- хэтън;чай-чэй//шай-шэй], сўз бошида [х] ва [дж]нинг сппонтан пайдо бўлиши [карта №9, 22, изоглосса: айвон-ҳайвон; арра-харра].

В.В. Решетов ўзи ўрганган ҳудуддаги изоглоссаларнинг тарқалишини ўрганиб, айрим шева вакилларининг этногенезини аниқлашга ва шунингдек, реал тил вақтлари асосида қурама шеваларининг аниқ таснифини беришга муваффиқ бўлди.

М. Мирзаев 1955 йилда «Бухоро вилоятидаги ўзбек шеваларини ўрганиш учун анкета» профессор А.Алиев 1964 йилда «Наманган диалекти бўйича материал тўпловчилар учун анкета» 1976 йилда профессор А. Ғуломов, А. Алиев, К. Назаровлар томонидан «Ўзбек тилининг маҳаллий шевалари бўйича материал тўпловчилар учун методик кўлланма» яратдилар.

Ўзбек халқ шевалари атласи ҳозирги замон ўзбек тили шеваларининг ранг-баранг хусусиятларини карталарда ифодалайди. Лингвистик карталарда кўрсатилган диалектал хусусиятлар ва уларнинг тарқалиши, тилшуносларга айрим тил ҳодисаларининг тарихий тараққиёти ва ўзбек миллий тилининг келиб чиқиши каби масалаларни янада чуқурроқ ўрганиш имконини беради. Шунингдек, атлас материаллари тарихчилар, этнографлар учун ҳам фойдалидир.

Ўзбек тили диалектологик атласи қуйидаги вазифа-мақсадларни кўзда тутади:

1. Ҳозирги замон ўзбек адабий тили маълум шеваларга таянади. У ўзининг имло ва талаффуз нормаларини, шунингдек, фонетик системаси, грамматик тузилиши, лексик таркибини норма- лаштиришда, асосан, Тошкент — Фарғона тип шеваларга асосланса ҳам, айрим ҳолларда бу шевалар материали адабий тил нормаларига мос келмайди. Диалектологик атласнинг объектив натижалари (хулосалари) бу масалага тўлиқ аникдик киритади. Ҳақиқатан ҳам, шеваларга хос диалектал хусусиятларнинг бутун ўзбек тили территориясида тарқалиши ва унинг чегараларини фақат диалектологик атлас заминидагина муваффақиятли ҳал қилиш мумкин.
2. Диалектологик атлас материаллари ўзбек шеваларининг мавжуд таснифларини тўлдириш, мукаммаллаштиришга, уларга аниқлик киритишга ёрдам беради. Шунингдек, ўзбек шеваларининг пайдо бўлишида қатнашган туркий ва туркий бўлмаган этник гуруҳларнинг ўзаро алоқалари натижасида рўй берган жуда мураккаб этнолингвистик тараққиёт процессини ҳам белгилаб берди.
3. Адабий тил ва таянч шаҳар шеваларининг кундалик таъсири ўзбек халқ шеваларида тил асосларининг аралашуви ва текисланиб бориш жараёнини тезлаштиради. Чунки ўзбек халқининг экономикаси ва маданияти мислсиз даражада юксалиши билан ўзбек адабий тилининг қўлланиш доираси кенгайди. Адабий тилнинг барча ўзбек шевалараро нормаллаша бориши аста-секин диалектал нутқни қисиб, оғзаки- сўзлашув нутқ доирасига ҳам кириб борди.

Ўзбек шеваларини линго-географик метод асосида илмий-тадқиқ қилишда А. Шерматов самарали ҳисса кўшди. У «Қашқадарё гуруҳ шевалари картаси» ни тузиб чиқци. Бу тадқиқот 167 карта билан ўз якунини топди.

Кейинги йилларда Орол бўйи ўзбек шевалари, жанубий ва шимолий Тожикистонда яшовчи ўзбек шевалари, жанубий Қозоғистондаги Ўзбек шеваларининг лингвистик картаси устида қизғин иш олиб борилмоқца.

Ўзбек тили диалектологик атласини тузиш ўзбек адабий тили имло ва талаффуз нормаларини фонетик тузилиши системаси, грамматик қурилиши лексик таркибини нормаллаштиришда аниқликлар киритиш учун; ўзбек шеваларининг мавжуд таснифларини тўлдириш, мукаммаллаштириш; адабий тил ва таянч шаҳар шеваларининг кундалик таъсири натижасида адабий тилнинг ўзбек шевалараро нормаллаша боришини тезлаштиради.

Ўзбек диалектологлари ўз миллий тиллари атласини яратиш билан бир қаторда, қардош диалектологлар билан бирга «Туркий тиллар атласи»ни ҳам тузмоқцалар. Бундай атласни тузиш академик В.М. Жирмуниский ташаббуси билан бошланган эди.

Унинг сўроқлиги ва программаси 1960—70 йилларда бир неча бор муҳокама қилиниб, тасдиқланди.

Ҳар 3—4 йилда туркий тиллар атласини яратиш бўйича Халқаро миқёсида конференциялар, йиғинлар ўтказилиб турилмоқда.

Умумтуркий лингвистик атласнинг яратилиши, туркий халқлар тили ҳақида янги маълумотлар беради, қардош тилларнинг тараққиёти фикримизни кенгайтиради, унга илмий нуқгаи назаридан аниқликлар киритади.

ИЛОВАЛАР: Фонетика бўйича : э лашишнинг тарқалиши: чэй чэй, бэзэр > бэзэр, йэхширэк > йэхширэк, к х. Кулок > кулах, т ч. тьш > чып.

Морфология бўйича: а-йа : шаҳара- далайэ, менга, мэнгэ, маган; сенга (сэнгэ) саган.

Лексика бўйича: даргат бовэт (богэт) тогон, Мэйэк, йимиртэ — тухум; лгыр кели- к; кы.

Назорат топшириқлари

1. А.Шерматовнинг Қашқадарё вилоятидаги «Ўзбек халқ шевалари» кито- бидан лингвогеографияга алоқадор бўлимларни ўрганиш.
2. Лингвогеография бўйича кўргазмали қурол тайёрлаш (Ҳар бир талабага биттадан).
3. Ўзбек халқ шеваларини ўрганишнинг ҳозирги аҳволи: уч йўналиш ҳақида адабиётлардан маълумот тайёрлаш.

Фойдаланиш учун адабиётлар

1. Решетов В.В., Шоабдураҳмонов Ш. Ўзбек диалектологияси. Тошкент, 1978 (Лингвистик география бўлими).
2. Боровков А.К. Ўзбек шева-лаҳжаларини текшириш учун савол- жавоблар.Тошкент, 1944.
3. Решетов В.А. О диалектологическом атласе узбекского языка. Казань, 1958.
4. Шоабдураҳмонов Ш. Ўзбек тилининг диалектологик атласи, ЎТА, 3, 1969.
5. Шерматов А. Қуйи Қашқадарё шеваларини карталаштириш тажрибасидан ЎТА, Н, 1970.
6. ШерматовА■ Лингвистик география нима? Тошкент, «Фан», 1981.

З-МАВЗУ. ТУРКИЙ тилјіар. ўзбек халқ шеваларининг ТАСНИФИ МАСАЛАЛАРИ

Таълимий мақсад: Туркий тилларнинг таснифи ва у билан шуғулланган олимлар асарлари, туркий тиллар ичида ўзбек тилининг иуфузи; ўзбек халқ шевалари ва уларнинг этногенетик, тарихий ва худудий нуқтаи назардан ўрганилиши, тасниф қилиниши асосларини талабалар онгига сингдириш. Ҳозирги долзарб амалий ва назарий масалалар ҳақида тушунча бериш.

Ривожлантирувчи мақсад: Туркий тиллар орасида ўзбек тили ва шеваларининг тутган ўрни, ўзбек шеваларининг тасниф қилиниш принциплари ҳақида илмий-методик тушунча ҳосил қилдириш.

Тарбиявий мақсад: Туркий тиллар ва унинг шеваларини тавсиф ва гаснифлаш орқали талабаларнинг фикрлаш қобилиятини ўстириш, галабаларда она тилига нисбатан меҳр уйғотиш.

Режа:

1. Туркий тиллар таснифи: академик В.В. Радлов, А.Н. Самойлович, Ф.Е.Корш, Богородицкий ва бошқалар томонидан қилинган таснифлар.
2. И.И. Зарубин, Сер Али Лапин, Е.Д. Поливанов, Ғози Олим, А.К. Боровков, К.К. Юдахин, В.В. Решетов таснифлари.
3. Ўзбек диалектологиясининг XX асрнинг 60- йиллардан сўнгги ютуқлари ҳақида. Миллий истиқлол ва ўзбек халқ шевалари равнақи масалалари.

Таянч тушунчалар

Этник-лингвистик таснифлар, этно-генетик таснифлар, территориал-лингвистик таснифлар; о-лашиш масалалари, о-ловчи ва а-ловчи шевалар, й-ловчи ва ж-ловчи шевалар; эронлашган ва эронлашмаган шевалар; максимал эронлашиш, локализация лабиал, лаб гармонияси, танглай гармонияси, лақайлар, метисация ва гибридизация, умлаутли шевалар, ўзбек-қипчоқ лаҳжаси, қорлуқ лаҳжаси, ўғуз лаҳжаси, қирқ шеваси, қозоқ-найманлар, чўзиқ унлилар, ундошлар ассимиляцияси, туркий компонент, прогрессив ва регрессив ассимиляция.

1. асосий савол

Туркий тиллар таснифи: академик В.В. Радлов, Н.А. Баскаков, А.Н. Самойлович, Ф. Е. Корш, В.Г. Богородский ва бошқалар томонидан қилинган таснифлар.

Ўқитувчининг мақсади: В.В. Радлов, Ф.Е Корш, Н.А.Баскаков ва бошқалар томонидан туркий тилларнинг ўрганилиши, таснифлари, улар ичида ўзбек тилининг ўрни нуфузи масаласини талабалар онгига сингдириш . Талабаларни ижодий фикрлашга жалб этиш.

ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДИ

* 1. Ўтмишда туркий тилларнинг тасниф қилинганлиги В.В. Радлов, И.Зарубин каби олимлар асарларини ўрганиш орқали билиб олади.
	2. Туркий тилларни уч йўналиш: этник, тарихий-генетик, лингво- территориал асосидаги таснифлар исботлайди.
	3. Таснифнинг асосларини ва энг муҳим таснифларининг савиясини ўрганади.

Туркий тилларнинг генетикаси, тил хусусияти жиҳатидан ўзаро муносабати масаласига олимлар жуда қадимдан қизиқиб келганлар. Туркий тилларни (аниқроғи туркий қабилаларни) биринчи бўлиб тасниф қилган олим Маҳмуд Кошғарийдир. Туркий тиллар таснифи билан қизиқиш XIX аср охири ва XX асрларда қайтадан бошланди ва кўпдан кўп таснифлар вужудга келди. Бу тасниф методлари, олдига қўйган вазифалари, мақсадлари ҳам турличадир. Улардан баъзилари мураккаб пухта ўрганилган ва ишланган таснифлар бўлса, айримлари у ёки бу жиҳатдан камчиликлардан холи эмасдир.

Академик В.В. Радлов таснифи

В.В. Радлов ўзининг «Шимолий Туркистон тилларининг фонетикаси» (1882—1883) деган асарида, асосан, туркий тилларни тасниф қилади.

У туркий тилларни шундай гуруҳлаштиради:

1. Шарқий гуруҳ (олтой, барабарин, Обь, Енисей туркларининг тиллари).

Бу гуруҳга кирган тилларнинг характерли хусусиятлари қуйидагича:

1. [о] унлиси ўзидан сўнгги тор унлига жуда кучли таъсир кўрсатади;
2. Сўз ўзакларининг бошида жарангсиз ундошларнинг мавжуд бўлиши: баш паш> каби;
3. Жарангсиз ш, т ундошлардан кейин унли товуш билан бошланадиган қўшимчалар қўшилиб келганда, бу ундошлар жаранглашади: Масалан, ойрот тилида тиш+ы- тижи, тут +ар — тудар;
4. Сўз охирида келган жарангсиз портловчи п, қ, к ундошлари унлидан олдин жаранглашади;
5. [л] товуши қаттиқ ва юмшоқликда фарқланади: (л- вал)ва бошқалар.
6. Ғарбий гуруҳ (Ғарбий Сибирь татарларининг тили, қирғиз, қозоқ, бошқирд, поволжье татарларининг тиллари).
7. Ўрта Осиё гуруҳи (Ёркент, Чиғатой тили, Шимолий ўзбек шеваси, Кўқон шеваси, Зарафшон водийсидаги ўзбек шевалари, Бухоро ва Хива шеваси).
8. Жанубий гуруҳ (туркман, озарбайжон, турк (усмонли) ва қрим татарлари тили, деб, тўрт гуруҳга бўлади.Шундай қилиб, В.В.Радлов биринчи бўлиб ўзбек шеваларини тасниф қилган олим ҳисобланади. Унинг таснифига кўра ўзбек шевалари олти гуруҳга бўлинади. Чиғатой, Шимолий ўзбек, Қўқон, Зарафшон водийси, Бухоро, Хива гуруҳдари.

В.В. Раддов ўзининг таснифида ўзбек шеваларини гуруҳларга бўлиб кўрсатган бўлса ҳам, уларнинг хос характерли хусусиятлари, бир- биридан фарқи ҳақида маълумот бермайди.

В.А. Богородицкий таснифи

В.А. Богородицкий 1921 йилда ҳозирги туркий тилларни географик жойлашуви ва фонетик хусусиятларни ҳисобга олиб 7 гуруҳга бўлган. Кейинчалик 1934 йилда у ўзининг ушбу таснифига аникдиклар киритиб, уни тўлдириб қуйидагича тақдим этди.

1. Шимоли-шарқий гуруҳ: ёқут, карагас, тува тиллари.
2. Хакас ва абакан гуруҳи. Хакас тили, абакан лаҳжаси, сагай, койбал, качин, қизил шевалари, минусин татарлари тили.
3. Олтой гуруҳи. Бунга олтой (шор) тили ўз шевалари билан киритилган.
4. Ғарбий Сибирь гуруҳи: чулим, ишим, тюмень татарлари тили.
5. Волга бўйи ва Урал гуруҳи: татар ва бошқирд тиллари.
6. Ўрта Осиё гуруҳи: уйғур, қозоқ, қирғиз, ўзбек, қорақалпоқ, тиллари.
7. Жануби-ғарбий гуруҳ: туркман, озарбайжон, қумуқ, гагауз, турк тиллари ва чуваш тили, қорачой ва болқар тиллари.

Ф.Е. Корш таснифи

Ф.Е. Корш ўзининг «Классификация тюркских племен по языкам» асарида туркий тилларни фонетик хусусиятларидан ташқари, морфологик хусусиятларни ҳам ҳисобга олиб қуйидагича тасниф қилган.

1. Шимолий гуруҳ: қирғиз, қозоқ, қумиқ, нўғой, қорачой олтой, Волга татарлари, Шимолий кавказ татарларининг тиллари.
2. Ғарбий гуруҳ: озарбайжон, туркман, турк, гагауз, қирим татарлари тиллари.
3. Шарқий гуруҳ: Ўрхун-Енисий ёдгорликлари ёзуви тили, эски уйғур тили, чиғотой, қипчоқ (полевец) каби ўлик тиллар ва жонли тиллардан карагас ва хакас тиллари.
4. Аралаш гуруҳ: Бу гуруҳга ёқут ва чуваш тиллари ва Ўрта Осиёдаги баъзи тиллар киради. Бу тилларнинг ҳар бири ўзига хос тасниф белгиларга эгадир.

А.Н. Самойливич таснифи

А. Н. Самойлович ўз таснифида туркий тилларнинг мавжуд В.В. Радлов ва Ф.Е. Корш таснифини бирлаштириб, қуйидагича 5 гуруҳга бўлади.

1. Жануби-ғарбий ёки ўғуз гуруҳи. Бу гуруҳга туркман, озарбайжон, турк, гагауз тиллари ва қрим татарларининг баъзи диалектлари ҳамда ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси киради.
2. Жануби-шарқий ёки чиғатой гуруҳи. Бу гуруҳга ҳозирги уйғур тили, ўзбек тили ва унинг бир қатор шаҳар диалектлари, қумандин тили, ўлик чиғатой тили киради.
3. Шимоли-ғарбий ёки қипчоқ гуруҳи. Бунга татар, бошқирд, ойрот, телеут, нўғай, қирғиз, қозоқ, қорақалпоқ, ўзбек тилининг айрим қипчоқ шевалари, қумуқ, қорачой ва қрим татарларининг баъзи шевалари киради.
4. Шимоли-шарқий ёки Сибирь гуруҳи. Бу гуруҳга қадимги ўрхун, уйғур, қорлуқ ёзуви ёдгорликлари тилларидан ташқари тува, сариқ уйғур, хакас, шор, качин, сагай ва ёқут тиллари киради.
5. Чуваш ёки булғор гуруҳи. Ўлик булғор ва ҳозирги чуваш тиллари киради.

Н.А. Баскаков таснифи

1. А. Баскаков туркий тилларнинг таснифини яратишда фақат ҳар бир туркий тилнинг фонетик, грамматик, лексик хусусиятинигина ҳисобга олиб қолмасдан, ҳар бир туркий халқнинг тарихий шаклланиши жараёни, унинг этник генезисига ҳам алоҳида эътибор беради.
2. Фонетик хусусиятлар асос қилиб олинган таснифлар (В.В. Радлов таснифи).
3. Фонетик — морфологик хусусиятлар асос қилиб олинган таснифлар (Ф.Е. Корш, А.Н. Самойлович).
4. Тил хусусиятларидан ташқари, генетик алоқалар ҳам ҳисобга олинган таснифлар ( И. Бенцинг, К. Менгес).
5. Туркий тилларда гапирувчи халқларнинг географик жойлашуви асос қилиб олинган таснифлар (В.А. Богородицкий таснифи).

Сер Али Лапин таснифи

В.В. Радловдан анча кейин, ўтган асрнинг 90-йилларида Сер Али Лапин «Сарт сўзининг келиб чиқиши ва маъноси ҳақида» деган ишида ўзбек адабий тили билан бир қаторда тўртта ўзбек диалекти борлиги тўғрисида маълумот бермайди.

1. Сирдарё вилояти диалекти.
2. Фарғона вилояти диалекти.
3. Амударё бўлими ва Хива хонлиги диалекти.
4. Самарқанд вилояти ва Бухоро хонлиги диалекти.

Сер Али Лапин таснифида ҳам ўзбек диалектларининг фонетик системаси, грамматик қурилиши ва лексик бойлиги ҳақида ҳеч қандай маълумот келтирилмайди. Унинг бу таснифи ўз даврига нисбатан маълум қимматга эга бўлган.

Назорат топшириқлари

1. Туркий тиллар оиласига кирувчи халқларнинг тарқалиш ҳудудини аниқ- лаш.
2. В.В. Раддов, Сер Али Лапин, Корш, Богородицский каби олимлар тас- нифидан ўзбек тилига алоқадор қисмини аниқланг ва изоҳ беринг.
3. Таснифларнинг бўлиниши сабабларини ўрганиб, амалий соатларда сўзлаб беринг.
4. Мавзу бўйича 5 та кўргазмали қурол тайёрлаш.
5. асосий савол

Ўзбек шеваларининг таснифи: Е.Д.Поливанов, Ғози Олим, А.К. Боровков, К.К. Юдахин ва В.В. Решетов таснифлари.

Ўқитувчининг мақсади: Ўзбек халқ шеваларини тасниф қилган олимларнинг асарлари билан талабаларни таништириш: тасниф асосларини онгга сингдириш.

ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДИ

* 1. Ўзбек халқ шеваларини тасниф қилган олимлар ва уларнинг асарларини ўрганиш.
	2. Этно-лингвистик, тарихий-лингвистик ва лингво-территориал таснифларни исботлайди.
	3. Таснифларнинг мақсади, уларнинг мазмунан бир, шаклан турли-туманлиги хусусида ҳукм чиқаради.

Маълумки, ҳозирги замон ўзбек адабий тили ҳозирги босқичга қадар узоқ тарихий тараққиёт йўлини босиб ўтган. Улар уруғ-уруғ, қабила- қабила бўлиб ҳаёт кечирганларидан сўнг, аста-секин элат, халқ бўлиб ташкил топди. Шунга қараб уларнинг тиллари ҳам турли тараққиёт йўлларини бошдан кечирди ва ўзгариб, мукаммалашиб, такомиллашиб, тараққий қилиб келди. Ана шу тилнинг тараққиёти, уларнинг таркиби ва гуруҳларга бўлиниши қадимги даврларданоқ олимлар диққат-эьтиборида бўлган. Масалан. Маҳмуд Кошғарий «Девону луғотит-турк» номли асарида кенг ҳудудда ҳаёт кечирган уруғ- қабила ва улар тилларнинг бир-бирига бўлган муносабатини, уларнинг тиллардаги яқинлик ва фарқларни дифференцация (ажралиш) ва интеграция (қўшилиш) каби масалаларни аниқпаган. Ушбу асарда ііигирмага яқин туркий тилнинг қиёсий луғатини беради. Уларни (|)онетик, морфологик, лексик томондан тасниф қилади. Кейинчалик Алишер Навоий «Муҳокамат ул-луғатайин» асарида, Заҳириддин Бобур «1юбурнома»сида, Мирза Махтихон «Санглох» асарида, Абулғози Ьаходирхон «Шажараи турк» ва «Шажараи тарокима» асарларида ўзбек тили ва диалектологиясининг тарихига доир бой мерос қолдирган, јіскин ўзбек халқ шевалари, уруғ-қабила тилларини махсус тасниф қилмаганлар.

Маҳмуд Кошғарийдан кейин ўзбек халқ шеваларини ўрганишга қизиқиш масалалари XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб пайдо бўла бошлади.

Академик В.В. Радлов, Сер Али Лапин, В.Наливкин каби олимларнинг ишлари бунга мисол бўла олади.

XX асрнинг бошларига келиб , айниқса, 1917-йилдан сўнгги даврда ирофессорлар И.И. Зарубин, Е.Д.Поливанов, К.К. Юдахин, А.К. Боровков, Ғози Олим Юнусов, В.В. Решетов каби олимларнинг ўзбек шеваларини ўрганиш ва уни гуруҳлаштиришда жуда катта ишлари диққатга сазавордир.

И.И. Зарубин таснифи

Профессор И.И. Зарубин ўзбек шеваларини тўрт гуруҳга бўлиб тасниф қилади: 1) Хива; 2) Фарғона; 3) Тошкент; 4) Самарқанд-

Бухоро шевалари.

И.И. Зарубиннинг бу таснифида ўзбек шевалари орасида катта ўрин тутган ҳозирги Ўзбекистоннинг анчагина ҳудудига тарқалган қипчоқ- ж-ловчи шевалар ва шимолий ўзбек шевалари ҳисобга олинмаган.

К.К. Юдахин таспифи

К.К. Юдахин ўзбек шевалари таснифининг икки вариантини тавсия этади: У ўзининг дастлабки вариантида ўзбек шеваларининг тожик тили билан бўлган муносабати ва сингармонизмни сақлаш даражасига қараб, тўрт гуруҳга ажратади.

1. асл туркий товуш таркиби ва сингармонизмни сақлаган ўзбек шевалари;
2. ўз товуш таркибини қисман ўзгартирган, сингармонизмни йўқотган шевалар;
3. эрон тиллари оиласига мансуб унлилар таркибини сақлаган шевалар;
4. ўзбек ва тожик тилларида сўзлашадиган тожик шевалари (Самарқанд, Бухоро каби шаҳарларда).

Кейинчалик, К.К. Юдахин ўзбек шеваларини ўзига хос хусусиятлари билан муфассал танишиб, аввалги таснифига тегишли аниқликлар киритди ва ўзбек шеваларини беш гуруҳга бўлди: Тошкент, Фарғона, Қипчоқ, Хива (Хива-ўғуз) ва шимолий ўзбек шевалари.

Е.Д. Поливанов таснифи

Е.Д. Поливанов томонидан бир қатор ўзбек шевалари ва диалектлари ўрганиб чиқилди ва шу асосда шеваларнинг мукаммал таснифи берилди.

Е.Д. Поливанов ўз таснифида тилдаги икки ҳолатни кўзда тутди:

1. метисация (қардош тилларнинг чатишуви); 2) гибридизация (турли тизимдаги тилларнинг чатишуви). У шеваларда учрайдиган барча фонетик ўзгаришларни ҳисобга олиб, ўзбек шеваларини бир неча гуруҳга бўлди. Эронлашиш нуқтаи назаридан, яъни баъзи ўзбек шеваларининг тикланиш процессида тожик тилининг иштирокини ҳисобга олиб шеваларни қуйидагича гуруҳлаштирди.
2. Эронлашмаган шевалар.
3. Эронлашган шевалар.

Эронлашмаган шеваларга ўзбек- қипчоқ (Ж-ловчи) лаҳжасидаги ва Фарғонанинг сингармонизмли қишлоқ шеваларини (Сарой, Андижон, Йўлгузар, Манкент) киритади.

Тошкент, Қўқон-Марғилон, Андижон-Шаҳрихон тилидаги шеваларда эронлишиш элементларининг мавжудлигини қайд қилса, Бухоро, Самарқанд, Хўжанд, Ўратепа типидаги шеваларни максимал эронлашган, яъни тожик вокализмини ўзида тўла акс эттирган шевалар деб ҳисоблайди.

Эронлашган ва эронлашмаган шевалар ўртасида эронлашишнинг кучсизланиши, гибридизация процессида туркий элементларнинг кучсизланишига кўра эронлашган шеваларни тўрт типга ажратди.

1. Самарқанд-Бухоро шевалари. 2-тип. Тошкент типидаги шевалар (Тошкент ва унинг атрофидаги туман шевалари). 3-тип. Қўқон- Марғилон типидаги шевалар. 4-тип. Андижон-Шаҳрихон типидаги іиевалар ва шу типга уйғурлашган ёки умлаутли шевалар ҳам киритилган. (Наманган ва унга яқин Чортоқ, Уйчи, Шоҳаңд шевалари). Е.Д. Поливанов таснифида яна икки тип шевага ажратилган. Булар 6- і ип. Шимолий ўзбек шаҳар шевалари типи, (Туркистон, Чимкент ва шу типдаги баъзи қишлоқ шевалари). 7-тип. Шимолий ўзбек қишлоқ шевалари типи. (манкет, қорабулоқ каби шевалар).

Е.Д. Поливанов таснифига кўра иккинчи диалект «ўғуз лаҳжаси» бўлиб, ўз ичига икки тип шевани олади. 1-тип. Жанубий Хоразм гуруҳ шевалари (Хива, Янги Урганч, Шовот, Ғазовот, Хазорасп, Янги Ариқ, Хонқа шевалари); шу гуруҳга Шўрахон шеваси алоҳида бир тип сифатида киритилган. 2-тип. Шимолий ўғуз гуруҳ шевалари. (Иқон- Қорабулоқ шевалари) Шу гуруҳга Фориш туманидаги Боғдот шеваси ҳам киритилган.

«Қипчоқ лаҳжаси» учинчи диалект бўлиб, бу етти тип шевани ўз ичига олади. 1-тип. Ўрта Хоразм ва Шимолий Хоразм; (Гурлан, Боғот, Шоаббоз, Хўжайли, Қипчоқ, Қўнғирот, Манғит туманлари шевалари).

1. тип. О-ловчи тип; (Қозоқ-Найман, Фарғона Қорақалпоқлари).
2. тип. Қурама шевалари; Оҳангарон водийсидаги қурама шевалари.
3. тип. Шимолий ўзбек шевалари; Туркистондаги Сўзоқ, Чалақўрғон қишлоқ шевалари
4. тип. Ўрта ўзбек; Қириқ шевалари ва жанубий ўзбек-лақай шевалари ва Афғонистондаги қипчоқ ўзбеклари ҳам шу гуруҳга киради.

Е.Д.Поливанов ўзининг бир қатор ишларида ўзбек шеваларининг таснифи ҳали мукаммал эмаслигини қайд қилиб, ўзбек тилшунослиги шеваларнинг деталлаштирувчи таснифга зарур деб кўрсатади.

Е.Д. Поливановнинг айрим назарий хулосалари тўғри эмас, чунки у ўз таснифида ва бошқа тадқиқот ишларида ўзбек шеваларидаги тараққиётни фақат факторга боғлаб текширади. Ўзбек тили ва унинг шеваларида рўй берган ўзгаришлар тилнинг асрлар мобайнңда ўз ички таракқиёт жараёнининг натижаси эканлигини кўрмайди. Лекин унинг ёзиб олган далилий материаллари, айрим тил ҳодисаларига берган шарҳлар жуда аниқ ва ҳеч қандай эътироз туғдирмайди.Бу жиҳатдан Е.Д. Поливановнинг ўзбек шеваларини ўрганишга бағишланган кўп ишлари ўзининг сифати, ва илмийлиги билан ажралиб туради.

Унинг ишлари ҳозирги кунда ҳам ўзбек шеваларини ўрганишга катта ёрдам бермоқда.

Ғози Олим Юнусов таснифи

Профессор Ғози Олим Юнусов ўзи тўплаган жуда бой далилий материалларга суянган ҳолда 1936 йили, Е.Д. Поливанов таснифидан кейин 1936 йилда нашр этилган «Ўзбек лаҳжаларининг таснифида бир тажриба» номли асарида ўзбек шеваларини уч катта гуруҳга бўлиб тасниф қилди ва шу асосда тасниф ҳолатини ҳам берди.

1. Ўзбек-қипчоқлаҳжаси.
2. Турк-Барлос лаҳж;аси.
3. Хива-Урганч ёки ўғуз лаҳжаси.
4. Ўзбек-қипчоқ лаҳжаси. Бу лаҳжага Ўзбекистоннинг Оҳангарон, Мирзачўл, Самарқанд, Зарафшон, Бухоро, Фаргона водийси, Қашқадарё, Сурхондарё ва бошқа ҳудудларда яшовчи ж-лашган шеваларнинг ҳаммаси киради. Ўзбек-қипчоқ лаҳжаси тўрт шевага: Қирқ, Жалойир-лақай, Қипчоқ, Гурлан.
5. Турк-барлос лаҳжаси. Бунга ҳамма шаҳар ва шаҳар типидаги шеваларни: Тошкент, Қўқон, Наманган, Андижон, Марғилон шаҳарлари ва бу шаҳарларнинг атрофида яшовчи ўзбек шевалари киритилади. Бу лаҳжа вакиллари Самарқанд, Бухоро, Қашқадарё, Зарафшон водийсининг юқори қисми, Чимкент, Сайрам, Ўш, Ўзган шаҳарлари ва унинг атрофларида яшовчи ўзбеклар шевалари ҳам шу лаҳжага киритилган.

Ғози Олим бу лаҳжанинг асосий тил хусусиятларини ҳисобга олиб, тўрт гуруҳга бўлади.

1. Сайрам-Чимкент шеваси. Бу лаҳжа ўз ичига Хива, Хонқа, Ғазовот, Шоҳобод, Кат, Тошовуз, Эски Урганч, Янги Урганч, Ҳазорасп, Тўрткўлда яшовчи ўзбек шеваларини олади.Бу шеванинг ўзига хос хусусиятлари алоҳида берилмаган.
2. Тошкент-хос шеваси. Бу шеванинг асосий хусусиятлари: тушум келишиги қўшимчаси -т билан тугаган сўзлардан кейин -ти:тти. Шунингдек , бу қўшимча сўз охирида ассимилацияга учраб, олдидаги ундошга мослашади: биз-биззи, истак феъли ясовчи -лук: келайлук. Ҳозирги замон давом феъли қўшимчаси - в тть, бўлишсиз кемъй тьпть.

Шарт феълининг кўплиги (1 шахс) -вуз, -мьз, 2 шахс -йъз: бълсайъз. 1 шахс ўтган замон феълининг кўплиги - мъза, -мъз, -вуза, -вуз (лдузэь). 2 шахс -ъ: з (лдъ:з) орқали ясалади.

1. Андижон шеваси. Бу шеванинг асосий хусусияти тушум келишиги кушимчаси -нъ, -ни дан ташқари -ть, -ти, -дь, -ди, тарзида келади. Ҳозирги замон давом феъли -йап, йэп, орқали ясалади: келэйэпмэн.
2. Наманган шеваси. Бу шеванинг асосий хусусияти ҳозирги замон давом феъли қўшимчаси -ут: келутьман, бўлишмизи: келмутгьман.

Бу тасниф ҳам ўзбек диалектологияси тарихида анча яхши ишланган. 'Гаснифлардан бири бўлиб ҳисобланади. Лекин бу таснифда ўзбек шеваларнинг асосий хусусиятлари тўла қамраб олинмаган, шеваларнинг лингвистик фарқларини кўрсатувчи белгилар берилмаган. Шунинг учун ҳам бу таснифни олимлар ўз вақтида танқид қилган (И.А. Батманов томонидан).

А.К. Боровков таснифи

А.К. Боровков ўзбек халқ шеваларини ўрганишда ўз ҳиссасини қўшиб, хизмат қилган олимлардан бири ҳисобланади. У ўзбек шеваларини икки марта тасниф қилган. А.К. Боровковнинг биринчи гаснифи 1940 йил «Ўзбек адабииёти ва санъати» журналида «О новым узбекском алфавите» деган мақоласида эълон қилинган.

А.К. Боровков бу таснифида ўзбек халқ шеваларини фонетик гомондан икки гуруҳга бўлиб кўрсатади.

1. о-лашган шевалар;
2. а-лашган шевалар.

О-лашган гуруҳ шевасига шаҳар шевалари ва улар атрофидаги туман шеваларини киритди (Тошкент, Самарқанд, Бухоро, Каттақўрғон, Андижон, Қўқон, Марғилон, Қарши, Жиззах).

А-лашган гуруҳ шеваларига эса сингармонизмни сақлаган шевалар киритилди. Бу гуруҳ ўзбек шевалари -й-лаш ва ж-лаш хусусиятларига кўра иккига ажратилади:

1. й-ловчи шевалар;
2. ж-ловчи шевалар.

Ўзбек диалект ва шеваларини гуруҳпаштиришда А.К. Боровковнинг бу таснифи ҳалигача ўз аҳамиятини йўқотмаган. Лекин унда ҳам баъзи камчиликлар йўқ эмас.

А.К. Боровковнинг иккинчи таснифи 1953 йил Ўз.ФА ахборотларининг 5-сонида эълон қилинган. Бу тасниф биринчи таснифга нисбатан беқиёс даражада яхши тузилган. Чунки бунда ўзбек халқ шеваларининг тарихий тараққиётини фонетик, лексик, морфологик хусусиятлари ҳисобга олинган.

Ана шуларга кўра ўзбек халқ шеваларини 4 катта гуруҳга бўлиб кўрсатган:

1. Ўрта ўзбек диалекти. Бу диалектга 2 гуруҳ шева киритилган:

а) Ўрта Ўзбекистон шеваси (Тошкент, Самарқанд, Бухоро ва Фарғона типидаги шевалар); унлилар миқдори 6—7 тадан иборат. Сўзларнинг биринчи ва кейинги бўғинларида очиқ о фонемаси ишлатилади.

б) Шимолий ўзбек шеваси (Чимкент, Сайрам, Жамбул, Марки ва Жанубий Қозоғистоннинг баъзи бир ўзбек шевалари). Унлилар 8 та фонемадан иборат. Бу гуруҳ шеваларда о ўрнида а қўлланади.

1. Шайбоний-ўзбек ёки ж-ловчи диалект. Бунга ҳамма ж-лашган шевалар киради. Бу шеваларда унлилар 8—9 та.
2. Жанубий Хоразм диалекти. Бунга Хонқа, Ҳазорасп, Шовот, Янгиариқ, Ғазовот, Шўрахон ва унга ёндош бўлган шевалар киритилган. Бу шеваларда унлилар сони 9 та.
3. Алоҳида гуруҳ шевалар. Бунга юқоридан 3 та гуруҳга кирмаган шевалар (Қорабулоқ, Иқон, Манкент, Боғдон) ва «умлаутли» (Наманган) шевалари киритилган.

Бу тасниф ўзбек диалектологияси тарихида энг яхши таснифлардан биридир.

В.В. Решетов таснифи

В.В. Решетов ўзбек шеваларининг тарихий лингвистик хусу- сиятларини ва айрим диалектларга қардош тиллар (тожик, қозоқ, қорақалпоқ, туркман) муносабатини ҳисобга олган ҳолда ўзбек шеваларининг тасниф системасини тузди.

Ўзбек халқи таркибида тарихий-лингвистик жиҳатдан бир-биридан ажраладиган (фарқ қиладиган) уч диалект бирлиги мавжуд (бу бирлик ўзбек, қозоқ, уйғур, туркман, қорақалпоқлар составидаги турк қабилаларининг миграцияси туфайли ҳам пайдо бўлган).

Бу диалект бирликлари ўз навбатида ўзбек тили таркибида уч лаҳжани, яъни қипчоқ, ўғуз, қорлуқ-чигил-уйғур лаҳжаларини вужудга келтирди. Булар ҳозирги кунда ҳам ўзбек тилининг алоҳида лаҳжаси сифатида давом этиб келмоқца. Демак, ўзбек тили уч туркий компонентининг бирикиши натижасида вужудга келган:

1. Қорлуқ-чигил-уйғур лаҳжаси ҳозирги қардош уйғур тилига яқин бўлиб, тожик тили билан яқин этнолингвистик муносабатда бўлган.
2. Қипчоқлаҳжаси қардош қозоқва қорақалпоқ тиллари билан яқин.
3. Ўғуз лаҳжаси қардош туркман тили билан яқин.

В.В. Решетов ўзининг таснифида ҳар бир лаҳжанинг ўзига хос тор диалектал хусусиятлари борлиги уларни ўрганиш ўзбек диалек- тологиясининг асосий вазифалардан эканини ва бу шеваларнинг пайдо бўлиши ва ривожини ўрганишга ёрдам беришини алоҳида таъкидлаб ўтади. Бу уч лаҳжанинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат.

Ўзбек тилининг қорлуқ-чигил-уйғур лаҳжаси. Бу лаҳжага Тошкент, Наманган, Андижон, Фарғона, Самарқанд-Бухоро, Қарши, Термиз, Жиззах, Каттақўрғон каби шаҳар ва шаҳар типидаги бошқа шевалар киритилади.

Унинг асосий специфик хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

* ч/т нинг алмашиниши чъшлэ, тушть // чушть каби.
* Ўзак ва аффиксларда сўз охиридаги к-қ // г-ғ ундошларининг сакданиши: тэрък//тэрък, сэрък// сэрък, къшл лиг// къшл лък, куллук// куллук, бундо к//бундоғ.
* Турли ҳолатда ҳам к//х ундошларининг алмашиниши, сакданиши: т кта// тохта, тоққсан// тохсан.
* л//н ундошларнинг алмашиниши: койнек//койлэк // койнэй.
* Тўлиқ прогрессив ассимиляция: туззъ < тузнъ, кушшъ< кушнъ, тошшъ < тошнъ, темърръ< темърнъ, тошшъ<тошнъ.
* Уйғур тилининг асосий фонетик хусусиятларидан бири «умлаут» бўлиб, биринчи бўғинда келган куйи кўтарилиш а/э унлиларининг иккинчи бўғинда келган юқори кўтарилиш ъ унлиси таъсирида га ўтишидир. Ат < етъ, балиқ < белиг келуттъ каби.
* Қорлуқ-чигил-уйғур лаҳжасига кирган кўпчилик шеваларда қаратқич ва тушум келишиги қўшимчасининг битта: -ни, нъ, -тъ, -дъ, -ли, -шъ вариантлари билан келишидир, отни мин < эттъ мън, унинг дафтари < унъ дафтаръ.
* Ҳозирги замон давом феълини ифодаловчи икки морфологик белги -ват, -ут, ва йэп, эп га эга эканлиги: борвэтмэн, боруттъмэн, кел эпмэн, келопмэн кабилар.

В.В. Решетов таснифида қорлуқ-чигил-уйғур лаҳжаси қуйидаги гуруҳга бўлинган.

* Фарғона гуруҳи: Наманган диалекти; Андижон-Шаҳрихон диалекти; Ўш-Ўзган диалекти; Марғилон-Қўқон диалекти.
* Тошкент гуруҳи: Тошкент диалекти; Жиззах диалекти.
* Қарши гуруҳи: Қарши диалекти; Самарқанд-Бухоро диалекти.
* Шимолий ўзбек гуруҳи: Иқон-Қорабулоқ диалекти; Туркистон- Чимкент диалекти.

ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ҚИПЧОҚ ЛАҲЖАСИ

Бу лаҳжага хос хусусиятлар Е.Д. Поливанов ва Ғози Олим таснифида атрофлича берилган.

Қипчоқ лаҳжасининг асосий фонетик хусусиятлари қуйидагилар:

1. Контраст жуфт унлилар у\ , о\о, ы\и, а\э нинг мавжудлиги ва бунинг натижасида сингармонизмнинг сақланиши;
2. Сўз бошида келган ўрта кўтарилиш унлиларнинг дифтонглашуви:

иэ’ Ҳ’ у„ (иЭТ’ уот> уј каби;

1. Қисқа ва узун унлиларнинг фарқланмаслиги, ундош товушининг тушиб қолиши ҳисобига бўладиган иккинчи даражали чўзиқликнинг мавжудлиги: суҳбат (суҳбат);
2. Сўз бошида [й]нинг, [ж]га ўтиши: йўл>жол, ёмон>жамон;
3. Сўз бошидаги ҳ ундошнинг ортирилиши: арра > ҳарра, айвон >ҳайвон каби;
4. Сўз охирида к, қ ундошнинг тушиб қолиши: киччи < кичик , сарик < сарў ва бошқалар.

Морфологик хусусиятлари:

1. Қаратқич ва тушум келишиги аффиксида н/д/т товушларининг алмашиниши: -нынг//нинг, дынг//-тынг-тинг, -ни//-ны, -ды//-ди, ты//ти.
2. Шахс олмошларининг жўналиш келишиги шакли маган, саған, оған шаклида келиши.
3. Ҳозирги замон давом феълининг -джатыр билан ясалиши: баражатыр каби ҳозирги келаси замон сифатдош -тыған билан ясалиши: келатыған.

Шунингдек, лексикасида ҳам бошқа ўзбек шеваларидан фарқла- нувчи хусусиятлар бор.

ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЎҒУЗ ЛАҲЖАСИ

Бу лаҳжанинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагича:

а) қипчоқ шеваларидаги каби контраст жуфт унлиларнинг мавжудлиги;

б) қисқа-узун унлиларнинг фарқланиши, яъни туркман тилидаги каби қадимги туркий узун унлилар (биринчи даражали чўзиқунлилар)- нинг мавжудлиги: а:т: (ҳайвон), а:д: (исм), о:т (олов);

в) сўз бошида т ва к ундошларининг жаранглашуви: дил (тил), гэл (кел);

г) қаратқич келишиги формасининг -ынг //-инг шаклида ишлатилиши;

д) жўналиш келишиги аффиксининг -а//-ә шаклида ишлатилиши;

е) бол феълидаги б нинг тушиши: бол > ол кабилар.

Назорат топшириқлари

1. Олимлар томонидан қилинган таснифларни ўрганиш ва уларнинг бир- биридан фарқланишини билиб олиш.
2. Ғози Олим таснифини амалий жиҳатдан ўрганиш ва унинг қисмларини фарқлай билиш. Ғози Олим таснифидаги турк-барлос шевалари ва қипчоқ шевалари ўртасидаги тафовутни дафтарга ёзиб амалий соатда сўзлаб бериш.
3. Таснифлар юзасидан картотекалар тайёрлаш ва 5 та кўргазмали қурол ишлашни талабаларга вазифа қилиб топшириш.
4. Ўзингиз яшаб турган қишлоқ шаҳар, туман шеваси тасниф бўйича қай- си бирига алоқадорлигини исботланг.
5. асосий савол

Ўзбек диалектологиясининг XX асрнинг 60 йилларидан кейинги ютуқдари.Миллий истиқдол ва халқ шевалари равнақи масалалари.

Ўқитувчининг мақсади: Ўзбек халқ шеваларининг ўрганилиш босқичлари, айниқса XX асрнинг 60-йилларидан сўнг халқ шеваларининг ўрганилиши билан боғлик масалаларни талабалар онгига сингдириш. Турли даврдаги тилшунос-диалектологлар асарларига шарҳ бериш орқали талабаларни хабардор қилиш. Миллий истиқлол шарофати билан халқ шеваларининг истиқболларини белгилаш, муаммоларни талабаларга етказиш.

ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДИ

* 1. XX асрнинг 60-йилларидан сўнг ўзбек шеваларининг ўрганилиш аҳволини билади.
	2. Диалектолог олимларнинг асарлари орқали ўзбек халқ шеваларининг тарқалиш ҳудудини аниқлайди.
	3. Шўролар давридаги халқ шеваларининг ўрганилишини миллий истиқлол даври билан таққослайди, ютуқларини исботлайди.

60-йиллар ўзбек диалектологияси тараққиётида муҳим ўрин тутган, кўплаб диалектологик кадрлар етиштириб берган Россия ва Ўзбекистон Фанлар Академиясининг мухбир аъзоси А.К. Боровковдир. У фақат ўзбек диалектологиясида эмас, умуман, ўзбек тилшунослиги фанининг тараққиётида муҳим ўрин тутади. Чунки ўзбек тилшунослигининг ҳамма соҳалари бўйича чуқур илмий асосга қурилган асарлар яратди.

Олим ўзбек диалектологиясининг улкан мутахассиси сифатида кўпгина асарлар яратди, ўзбек шеваларини тасниф қилди. Унинг соф диалектологик асарларига «Вопросник для собирания материалов по узбекском говорам», «К характеристике узбекских «умлаутных» или «уйгуризованных»говоров», «Вопросы классификации узбекских говоров», «Узбекское говоры Наманганской области» кабиларни киритиш мумкин.

Мазкур ишларда олим ўзбек шеваларининг ғоят хилма-хиллигини, уларни тасниф қилиш масалаларини ёритди. «Вопросник для собирания материалов по узбекским говорам» да эса биринчи тажриба сифатида савол-жавоблардан иборат анкета усулини қўллаб кўрди. Бу билан олим ўзбек шеваларини лингво-географик усулда ўрганиш ишига ҳам асос қўйди. А.К. Боровков ўз қарашларида ўрта ўзбек диалекти вакиллари билан қипчоқ лаҳжаси вакилларининг қадимги вақтлардаёқ аралашуви жараёни ўтганига ишора қилади.

30 йиллардан бошлаб профессорлар Е.Д. Поливанов, Ғози Олим, К.К. Юдахин, А.К. Боровков билан бирга ўзбек шеваларини ўрганишда жуда катта ишларни бажаришган. Россия Педагогика Фанлар

Академиясининг ҳақиқий аъзоси, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, профессор В.В. Решетовдир. В.В. Решетов олиб борган илмий диалектологик тадқиқотлар Ватан урушидан кейинги даврнинг характерли хусусиятларидан бўлиб, кўплаб диалектологик кадрларни тайёрлади.

В.В. Решетов хилма-хил ўзбек шеваларининг фонетик, морфологик ҳамда лексик хусусиятларини ёритадиган ишларини Иккинчи жаҳон уруши арафаларида бошлаган эди. Унинг «Некоторые замечания по консонантизму и морфологии маргеланского говоре узбекского языка», «К вопросу о термине «Курама» и о «кураминах», «Классификация узбекских говоров Ангренской долины», «К вопросу об изучении узбекских народных говоров», «О диалектной основе узбекского литературного языка», «Кураминские говоры Ташкентской области». Фонетическая и морфологическая система», «О Наманганском говоре узбекского языка», «Состояние и задачи узбекской диалектологии», «О диалектологическом атласе узбекского языка», «Ўзбек диалектологияси», «Ўзбек тилининг қорлуқ-чигил-уйғур лаҳжаси», «Ўзбек шеваларининг таснифи» каби бир қанча асарларида ўзбек диалектологиясининг тараққиётига хос хусусиятларни ёритди.

Олимнинг бевосита раҳбарлигида диалектологик кадрлардан фан докторлари етишиб чиқди. В.В. Решетов ёзган илмий-диалектологик асарлар ўзбек тилининг икки йирик ва етакчи компоненти: қорлуқ- чигил-уйғур ва қипчоқ лаҳжасини ёритишга бағишланган бўлиб, мазкур лаҳжаларнинг тараққиётига доир оригинал фикрларни олға суради. В.В.Решетов ўз асарларида ўзбек тили диалектал компонент- ларининг ўзаро муносабатига маълум даражада эътибор билан қарайди.

Хуллас, ўзбек диалектологиясининг Иккинчи жаҳон урушидан кейинги давр тараққиётининг бутун йўналиши В.В.Решетов фаолияти билан чамбарчас боғлангандир.

Ўзбек диалектологиясида ўзининг умумлаштирувчи характердаги илмий тадқиқотлари билан муҳим аҳамият касб этган олимлардан бири — Ўзбекистон Фанлар Академиясининг академиги Ш. Шоаб- дураҳмоновдир.

Ш. Шоабдураҳмонов марказий шаҳар шеваларининг ўзбек адабий тилига муносабати масаласини ёритиш билан бирга, шеваларнинг адабий тилга таъсири масаласини ҳам ишлаб чиқди. Баъзи бир олимлар шеваларнинг адабий тилга таъсири, ҳатто шевалардан адабий тилга «ҳеч оладиган нарса қолмаган» деб айтишга журъат этган бир вақтда шеваларнинг таъсири, адабий тилни бойитиш кучи сақланиб қолажагини олим таъкидлади. Бизнинг фикримизча ҳам, ўзбек шевалари ўзбек адабий тилининг ривожланишида ички етакчи имкониятларнинг асосий базаси бўлиб қолади.

Ш. Шоабдураҳмонов ўзининг «Ўзбек шеваларининг лексик составини ўрганиш масалаларига доир», «Изучение и задачи узбекской диалектологии», «Ўзбек диалектологияси» (В.В. Решетов билан бирга), «Ўзбек адабий тилининг шеваларга муносабати», «Шаҳар шевалари лексикасидан», «Узбекский литературный язык и его влияние на говоры», «Ундошларнинг ўрин алмашуви» (метатеза), «Таянч шевалар фонетикасидан», «Ўзбек адабий тили ва ўзбек халқ шевалари», «Диалектное чление узбекского языка», «Ўзбек диалектологияси ва навбатдаги вазифалар», «Развитие диалектологической науки в Узбекистане», «Ўзбек шаҳар шевалари таснифи», «Ўзбек шеваларида лексик мослик ва уларнинг адабий тилда нормасини белгилаш», «Ўзбек тилининг диалектологик атласи», «06 атласе узбекских народных говоров» каби муҳим илмий мақолалари билан диалектология фанининг кейинги тараққиёти йўналишини белгилашга улкан ҳисса қўшмоқца.

Ҳудудий диалектларни атрофлича ўрганиш ишларини амалга оширишда профессорлар Ф.А. Абдуллаев, М. Мирзаев, А.Алиев, А. Шерматов, Б.Жўраев бажарган ишлар ғоят муҳим аҳамиятга эгадир. Ўзбек шевалари лексикасини ўрганишнинг йўналишини белгилашда

С.И. Иброҳимовнинг ишлари етакчи роль ўйнайди.

Ўзбек диалектологиясида қипчоқ лаҳжаси ўзининг диалектал ва ҳудудий хусусиятлари билан ажралиб туради. Қигічоқ диалектлари бўйича йирик илмий-тадқиқот ишларини олиб борган олим X. Дониёров ва Н. Ражабовлардир.

Ҳозирги вақтда ўзбек диалектологиясининг турли соҳалари бўйича иш олиб бораётган диалектологлардан Н.Ражабов, Қ. Муҳаммаджонов,

О. Мадраҳимов, А. Жўраев Ш. Носиров, Й. Иброҳимов каби олимларни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтмоқчимиз, чунки номлари қайд этилган кишилар Тошкент, Қўқон, Қашқадарё, Хоразм (ўғуз), қўшни Қозоғистон, Қирғизистон ва Қорақалпоғистон республикасидаги ўзбек шеваларининг фонетик, морфологик структураси, лексикаси, диалектал лексикасининг айрим қатламларини қиёсий-тарихий усулда ёритиш бўйича иш олиб бордилар ва бормоқдалар.

Шу билан бирга, ўзбек тилининг диалектологик атласини тузиш бўйича ҳам жидций тайёргарлик ишлари давом этмоқда.

Назорат топшириқлари

1. XX асрнинг иккинчи ярмида ўзбек шеваларини ўрганган олимларнинг асарларини конспектлаштириш.
2. Миллий истиқлол ва ўзбек халқ шевалари мавзусида реферат ишини ёзиш (ижодий ҳолда).
3. Ўзбек диалектологиясининг ярим асрлик ютуғи мавзусида диалектоло- гик харита тузиш.
4. Ўзбек шеваларининг 60-йиллардан сўнгги ютукдари ҳақида фикрингиз- ни ёзма баён қилинг.

Фойдаланиш учун адабиётлар

1. Решетов В.В., Шоабдураҳмонов Ш. Ўзбек диалектологияси. Тошкент, 1978.
2. Ғози Олим. Ўзбек лаҳжаларининг таснифидан бир тажриба. Тошкент, 1936.
3. Ражабов Н. Ўзбек тилшунослигининг 60 йиллик тараққиёти тарихидан. Самарқанд, 1982.
4. ШерматовА. Қашқадарёдаги ўзбек халқ шевалари. Тошкент, 1981.
5. Решетов В. Ўзбек шеваларининг классификацияси. ЎТА, 1-сон, 1966.
6. «Ўзбек тили ва адабиёти» журналининг кейинги 10 йиллик сонларидан ўзбек диалектологиясига оид қисмларини кенспект- лаштириш.
7. МАВЗУ. ҚОРЛУҚ ЛАҲЖАСИ

Асосий саволлар:

1. Қорлуқ лаҳжасининг фонетик хусусиятлари.
2. Қорлуқ лаҳжасининг лексикаси.
3. Қорлуқ лаҳжасининг морфологик хусусиятлари.

Таянч тушунча ва иборалар:

Қорлуқ-чигил-уйғур, чиғатой, турк-барлос, ўрта-ўзбек, Тошкент шеваси, Фарғона шеваси, Андижон шеваси, Наманган шеваси, Жиззах шеваси, Бухоро шеваси, Қарши шеваси, Қорлуқ лаҳжасининг фонетик хусусиятлари, қорлуқ лаҳжаси лексикаси, қорлуқ лаҳжасининг морфологик хусусиятлари, қорлуқ лаҳжасидаги сўзларнинг ўз шевангизга муносабати, ҳозирги адабий тилга муносабати.

1. асосий савол бўйича ўқитувчининг мақсади: Қорлуқ гуруҳ шевалар ҳақида маълумот бериш.Уларнинг фонетик хусусиятларини шарҳлаш.Бошқа лаҳжалар ва ўзбек адабий тили билан қорлуқ лаҳжасининг муносабатини белгилаш.

ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ

* 1. Қорлуқ лаҳжаси ҳақида қисқача маълумот беради.
	2. Қорлуқ гуруҳ шеваларининг унлилар тизимини шарҳлайди.
	3. Қорлуқ гуруҳ шеваларининг ундошлар тизимини изоҳлайди.
	4. Қорлуқ гуруҳ шеваларининг ўзбек адабий тили билан фонетик муносабатини белгилайди.
1. асосий саволнинг баёни:

Қорлуқ лаҳжаси (Ш.Шоабдураҳмонов бўйича, В.В. Решетов бўйича «қорлуқ-чигил уйғур», Е.Д. Поливанов бўйича «чиғатой», Ғ.О. Юнусов бўйича «турк-барлос», А.К. Боровков бўйича «ўрта ўзбек» атамалари қўлланилади). Қипчоқ ва ўғуз лаҳжалари билан бирга ўзбек тилининг шаклланишида муҳим ўрин тутади.

Қорлуқ лаҳжасини бир қанча гуруҳларга ажратиб кўрсатиш мумкин.

1. Фарғона гуруҳи — Наманган диалекти (Наманган, Уйчи, Чортоқ шевалари кириб, улар уйғур тилига яқин), Андижон-Шаҳрихон диалекти (Андижон шаҳар шеваси, Шаҳрихон шеваси киради), Ўш- Ўзган диалекти, Марғилон-Кўқон диалектларини ўз ичига олади.
2. Тошкент гуруҳи — Тошкент (Пскент, Паркент, Қорахитой шевалари киради), Жиззах диалектиларини ўз ичига олади.
3. Қарши гуруҳи — Қарши диалекти (Қарши, Шаҳрисабз, Китоб, Яккабоғ шевалари) Самарқанд-Бухоро диалекти (Самарқанд, Бухоро, Хўжанд, Чуст, Косон шевалари)ни ўз ичига олади.

Қорлуқ лаҳжасининг унлилар тизими қипчоқ ва ўғуз лаҳжаларининг унлилар тизимидан бирмунча фарқи кўзга ташланади. Буни қуйидаги жадваллардан аниқ илғаш мумкин.

Тошкент диалекти унлилар тизими

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тил олди | Индифферент | Тил орқа |
| Тор | ъ | (ы)У | У |
| Ярим тор | е | ӧ | 0 |
| Кенг | ә |  | э |

Фарғона диалекти унлилар тизими

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тил олди | Индифферент | Тил орқа |
| Тор | Ў | <Ъ>{ь} | У |
| Ярим тор | е Ѳ |  | о |
| Кенг | ә |  | а э |

Андижон диалекти унлилар тизими

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тил олди | Индифферент | Тил орқа |
| Тор | Ў | <Ъ> <ь> | У |
| Ярим тор | е Ѳ |  | 0 |
| Кенг | ә |  | а э |

Наманган диалекти унлилар тизими

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тил олди | Индифферент | Тил орқа |
| Тор | ш | <Ъ> | У |
| Ярим тор | е{Ѳ} |  | о |
| Кенг | ә |  | а э |

Бу унлиларни ҳозирги ўзбек адабий тилидаги унлилар билан қиёслайдиган бўлсак, мазкур шеваларда унлилар адабий тилдагидан камроқ. Чунки ҳозирги ўзбек адабий тилида худди эски ўзбек тилидагидек 9 унли товуш мавжуд. Аммо улар 6 та ҳарф билан ифодаланади.

Ўзбек шевалари ундош товушлар тизими жиҳатидан ҳам ўзаро фарқпанади. Чунончи, Тошкент ва Фарғона гуруҳ лаҳжаларда лаб- тиш ф ва в, тил олди сирғалувчи ж, аффрикат ц, бўғиз ҳ ундошлари йўқ.

Бу ундошлар табиатан ўзига яқин бўлган бошқа товушлар билан алмашади: фойда > пәйдә, вагон > ввәгән, цирк > серк, ҳозир > хәзир.

Лаб-лаб, жарангсиз {П} ундоши сўзнинг барча ҳолатида кела олади: пәхта / пахта, ъпәк / ипак, қәп / қоп. Фарғона лаҳжасида сўз ўртасида баъзан жарангиз п ундош жарангли в ундошига ўтиши мумкин: Тепа > тѳвә.

Лаб-лаб, портловчи, жарангли {6} ундоши адабий тилда сўзнинг барча ҳолатда кела олгани ҳолда, лаҳжада сўз охирида учрамайди.Сўз охирида ва сўз бошида кўпинча б > в фонетик жараёни юз беради: тэшбақа > тәшвәқә, ләб > ләв, хәбәр > хәвәр.

Тошкент, Фарғона, Андижон шеваларида б > м фонетик жараёни мавжуд: бунъ > мунъ, бурун > мурун.

Самарқанд - Бухоро гуруҳ шеваларда лаб-тиш [ Ф] товуши мавжуд: афт, ҳафта, сафәл.

Тошкент -Фарғона гуруҳ шеваларда [Ф] товуши[П] товушига ўтади: къфт > къпт, касофат > кәсәпәт.

Шаҳар гуруҳ шеваларда лаб-лаб, сирғалувчи, жарангли [в] ундоши адабий тилдаги ушбу товущдан деярли фарқ қилмайди: вәдж //вадж, савуғ // савуқ, ъков // ъккав.

Лаб-лаб, бурун, сонор М ундоши Тошкент лаҳжасида баъзан «в»га ўтади: кўрдъмъз > кўрдъвуз қ кўрдувзә.

Андижон шевасида м>н жараёнини ҳам учратиш мумкин: момагулдьрәк> намәгулдьрәк.

Фарғона, Андижон, Куқон шеваларида м>п фонетик жараёни мавжуд: борйәпмән >борйәппән, кетйәпмән> кетйәппән.

Тил олди, жарангсиз т ундоши сўзнинг барча ҳолатида кела олади: тъл-тил, қаттуғ // қаттьқ-қаттиқ, тәл-тол.

Баъзан т>ч фонетик жараёни учрайди: туш > чуш, тъш > чъш.

Лаҳжада жарангли [д] ундоши сўз охирида унлидан сўнг кўпинча тушади ёки жарангсиз [т]га ўтади: хурсанд > хурсән, баланд >бәлән, абад > әват.

Тил олди, жарангсиз, аффрикат [ч] ундоши сўзнинг барча ҳолатида қўлланилади. Чѳл || чол, кечә, уч. Лаҳжадаги [ч] ўзбек адабий тилида [с] ундоши билан алмашинади: чәч, чәчуғ (тошкент)// чәч, чачъқ (Фарғона)//соч, сочиқ (ўзбек адабий тилида).

Тил, олди, жарангли, аффрикат [Ж] ундоши сўзнинг барча ўрнида кела олади: жәғ // жақ, пәнжә.

Тил олди, сирғалувчи, жарангсиз [С] сўзнинг уч ҳолатида ҳам иштирок этади: сәман (Тошкент), сәман (Фарғона), самән (Бухоро).

Тил олди, сирғалувчи, жарангли [3] ундоши шаҳар гуруҳ шеваларда сўз охирида ярим жарангсизлашади: йузс (юз), бъзс (биз).

Тил олди, сирғалувчи, жарангсиз [ш] ундоши сўзнинг барча ўринларида қатнашади: шәмол (Тошкент) шәмал (Фарғона) шамол (Бухоро) бәш.

Тил олди, сонор, бурун (н) ундоши сўзнинг ҳар уч ҳолатида кела олади: нән, әнәр (Тошкент), нән, әнар (Фарғ).Тошкент шевасида қўшимчанинг бошидаги [н] ўзак охиридаги товуш билан мослашади: тузнъ > туззъ, этнъ> эттъ, тәмнъ > тәммъ, темирнъ > темърръ, оқнъ >оққъ, ошнъ > эшшъ.

[қ, ғ, к, г] товушларидан олдин [н>ң] фонетик жараёни юз беради: чәнқәш > чәңқәш, қўнғиз > қоңғьз, тўнка > тоңка, сенга > сеңгә.

[ 6] товуши олдидан [н>м] фонетик жараёни кўзга ташланади: шәнбә > шәмбә, онбър > омбър.

Тил олди, ён, жарангли [л] ундоши сўз боши, ўртасида, охирида қўлланилади: ләгән, бәлә // бала, қол.

Тошкент шевасида бир бўғинли сўзларнинг охирида (хусусан феълларда) [л] ундоши қатъий эмас: масалан : эл>о, бол>бо, қэл>қэ.

Сонор, титроқ, тил олди [р] ундоши сўз ичида баъзан [н] га ўтади: кәрнәй > кәннәй, турнә > туннә.

Баъзан [р>т]жараёни учрайди: бъртә > бъттә.

Тошкент шевасида кўплик қўшимчасидаги [р] нинг тушиш ҳолати учрайди: бәләләр > бәләлә || бәллә.

Тил ўрта, сирғалувчи, жарангли [й] ундоши сўзнинг ҳамма ҳолатида кела олади: йәш // йәш, суйуғ // суйу, сой.

Жарангсиз, портловчи, тил орқа [к] ундоши сўз боши, ўртаси, охирида қўлланилади: кѳк, ъккъ // еккъ.

Тошкент шевасида кўп бўғинли сўзларда [э] ва [ъ] унлилардан сўнг [к > й// в] фонетик жараёни юз беради: тәрәк > терәй, бъләк> бъләй, кучук > кучув.

Тил орқа, жарангли, портловчи [г] ундоши сўз боши, сўз ўртасида келгани ҳолда, сўз охирида қўлланилмайди: гѳш (гўшт), егәр (эгар).

Ўзлашган сўзларда сўз охиридаги [г] товуши [к] ёки [й]га алмашади: барг (форс) бәк > бәй.

Сўз ўртасида [г>й] фонетик жараёни учрайди: съгър > съйър.

Чуқур тил орқа, портловчи, жарангсиз [қ] ундоши сўзнинг уч ҳолатида ҳам кела олади: қор // қар, тәқә // тақа , оқ.

Тошкент шевасида кўп бўғинли сўзларда [қ] товуши сўз охирида келмайди.

Сўз ўртасида жарангсиз ундошдан олдин баъзан [қ>х]жараёни юз бериши мумкин: тоқсан > тохсан // тоҳсан, чъқсън > чъхсън.

Баъзан [қ] [ғ] ундошларнинг алмашиниб кўлланилиши, баъзан [қ>ғ] фонетик жараёни кўзга ташланади: булоқ // булоғ (Фарғона, Андижон). буләғ // булэ (Тошкент); булэқ >булағь, ортақ > ортағь.

Чуқур тил орқа, портловчи, жарангсиз [х] ундоши ҳам сўзнинг ҳар уч ҳолатида кела олади: хәт // хат, зәхчә, мъх (Самарқанд, Бухоро).

Чуқур тил орқа, жарангли [Ғ] ундоши шаҳар гуруҳ шеваларида сўзнинг барча ўрнида ишлатилади: ғэз, тэға, бэғ, Тошкент шевасида жарангли [ғ] ундоши бир бўғинли сўзларда [ъ, у] қисқа унлилардан сўнг [туғ, йъғ] учрайди.Қолган ҳолатларда жуда кучсиз талаффуз этилади.

Тил орқа бурун [ң-нг] ундоши сўз ўртаси ва охирида кела олади: йеңъ // йәңъ, чәң.

Бўғиз, сирғалувчи, жарангсиз [ҳ] ундоши Тошкент шевасида кўпроқ [х] га мойилроқ талаффуз этилади.

Лаҳжадаги ундошлар жадвали

Лаб ундошлари: Тил олди:

Тил ўрта:

Тил орқа:

Чуқур тил орқа: Бўғиз:

П, Б, (Ф), В, М.

Т, Д, Ч, Ж, С, 3, Ш, (Ж), Н, Л, Р. й.

к, г, ң.

Қ, Ғ, X.

ҳ, [Ҳ].

Назорат топшириқлари

1. Қорлуқ лаҳжаси ҳақида билганларингизни баён қилинг (категория — билиш).
2. Қорлуқ гуруҳ шеваларининг унлилар тизимини шарҳланг (категория — билиш).
3. Шевалардаги унлиларни бир-бири билан қиёслашга ҳаракат қилинг (ка- гегория — билиш).
4. Шевалардаги унлилар тизимини адабий тилдаги унлилар тизими билан қиёсланг (категория — билиш).
5. Лаҳжадаги ундошлар тизимини изоҳланг (категория — билиш).
6. Ундошларда юз берадиган товуш жараёнларини шарҳланг (категория — билиш).
7. Ундошлар бўйича шевалараро муносабатни белгилашга ҳаракат қилинг (категория — билиш).
8. Ундошлар тизими юзасидан лаҳжа ва адабий тил муносабатини белги- лашга ҳаракат қилинг (категория — билиш).
9. асосий савол бўйича ўқитувчи мақсади: Қорлуқ гуруҳ шевалар лексик хусусияти ҳақида умумий маълумот бериш.Қавм-қариндошлик атамалари юзасидан шарҳ. Ўз ва ўзлашган қатламлар ҳақида изоҳ. Лаҳжа лексикасининг баъзи ўзига хосликлари ҳақида.

ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ

* 1. Қорлуқ лаҳжаси лексикаси ҳақида умумий тушунча.
	2. Лаҳжадаги баъзи атамаларни шарҳлайди.
	3. Лаҳжадаги ўз қатлам ва ўзлашган қатламлар ҳақида изоҳ беради.
	4. Лаҳжа лексикасининг ўзаро ва ўзгаларга муносабатини белгилайди.
1. асос**ий** саволнинг баёни:

Қорлуқ лаҳжасига кирувчи шеваларнинг лексикаси хилма-хил ва бошқалар. Айни пайтда уларнинг лексик қатламлари ҳам турли-туман.

Улар турли даврларга хос бўлганидек, барча соҳаларга тегишли. Чунончи, лаҳжада қавм-қариндошлик атамалари ўзбек адабий тили билан баъзан умумийлик касб этганидек, айрим ўзига хослиги билан ҳам ажралиб туради. Масалан, әтэ// ўзбек адабий тилида ота, әнә // адабий тилда она, оғьш //. Ўзбек адабий тилида ўғил, қьз //Ўзбек адабий тилида қиз ва бошқалар.

Шунингдек, айрим шеваларда баъзи атамалар ўзига хос тарзида қўлланилади. Кәтәтә > кэттэ: (<кэттэ этэ) (анд.)-бувә (Тошкент), кәтгәнә (<кәттә энә), (Анд)-бувъ (Тошкент), әпәқъ, тәғә, әмәкъ, хәлә, келън, куйәв, жъйән, қәйнәнә, қәйнәтә, қәйнънъ, қәйнъсъңъл, қәйнәғә, қәйнәгәчъ ва бошқалар.

Турмуш тарзи билан боғлиқ ҳолда кишиларнинг ҳудудларда қайси соҳа билан шуғулланишига қараб, ўша соҳани акс эттирувчи атамалар кўп қўлланилади. Масалан, қулун (йилқининг бир ёшгача бўлган боласи), кәлтәтәй (бир ёшдан икки ёшгача), ғунән (иккидан уч ёшгача), дѳнан (учдан тўрт ёшгача), бота (туянинг бир ёшгача боласи), тайлақ (бир ёшдан икки ёшгача), нар (тўрт ёшгача эркак туя), тоқлу (икки ёшгача бўлган қўй), ҳъшшәк (уч ёшгача) ва бошқалар.

Фарғона водийсида пахтачилик ривожланганлиги сабабли шу соҳага оид атамалар мўл. Масалан, пәхта, ҳѳппәк// лѳппәк (лўппак), ғоза, шәнэбәрг (шонабарг), бешэмәк (бешамак), кѳсәк, кѳрәк, әлақарақ (олақароқ), ърджақ(иржоқ), чувъмә (чувима) ва бошқалар.

Ўлчов бирликлари: пәйсә (пайса), қадақ (қадоқ), бәтмән (ботмон), тәш (тош), чақьрьм (чақирим). Бу атамалар ҳозир асосан кексалар нутқида ишлатилади, холос.

Лаҳжа лексикаси туркий сўзлар (ўз қатлам) ва ўзлашган қатламдан ташкил топган.

Туркий қатлам: Баш, йўрәк, бър, бор (Тошкент Андижон), мән (Тошкент), мен (Андижон). Ўғъл (Тошкент), оғул (Фарғона, Андижон), ўчә (Тошкент), очақ (Фарғона), ўпкә (Тошкент), ѳпкә (Фарғона) ўрә (Тошкент), орақ (Фарғона), ўрдәй (Тошкент), ѳрдәк (Фарғона), чәч (Тошкент), чач // чәч (Фарғона, Андижон), сър (Тошкент, Фарғона), сәмән (Тошкент), сәман (Андижон), чъчқән (Тошкент), чъчқан (Андижон), тъләй (Тошкент), тәрә (Тошкент), тарақ (Фарғона), тузлу (Тошкент), узъм (Тошкент), ўзўм (Фарғона), кәкрә (Тошкент), чуғурчу (Тошкент), чьғьрчьқ (Фарғона), съгьр // съйър (Тошкент, Фарғона), сумәй (Тошкент), шумәк (Фарғона), чушәй (Тошкент), тошәк (Фарғона), қулэ (Тошкент), қулақ (Фарғона Андижон), қуду (Тошкент), қудуғ (Фарғона), қаръш (Тошкент), пъчэ (Тошкент), пъчақ (Фарғона), эру (Тошкент), аръқ (Фарғона), бешув (Тошкент), бѳнгьк (Фарғона), бутә (Тошкент), бутақ //путақ (Фарғона), бәлчу // бәлчуғ (Тошкент), қәпқә (Тошкент), қапқақ (Фарғона), әлмэ (Тошкент, Фарғона), әмәч// әмәш (Тошкент, Фарғона), әйә, (Тошкент), әйақ (Фарғона), әғъз (Тошкент, Фарғона), етув // ўтув (Тошкент), енггәй (Тошкент), ъйәк (Фарғона), къгъз // къйъз (Тошкент, Фарғона), къпрәй (Тошкент), кърпък (Фарғона), кірпік (МК. 1, 443), кәпәләй (Тошкент), кәпәләк (Фарғона), кэпӓіі (МК.1, 149), ъсъруғ (Тошкент), їсрїқ (МК.1.125), жьр (Тошкент), јір (МК.1.313), букър (Тошкент), букръ (Фарғона), бўкрі (МК.1.366), бутә (Тошкент), бутақ (Фарғона), бутақ // бутїқ (МК. 1.358), бъләй (Тошкент), бъләк (Фарғона), білӓк (МК.1.366), чучув (Тошкент), сучік (МК, 1.382), уйәлдъ (Тошкент), уйатть (Фарғона), уйаттї (МК.1, 222), уннъқтъ (Тошкент), унуқті (МК.1.223), ектъ (Тошкент, Фарғона), экді (МК.1. 180), ъшләндъ (Тошкент), ішлӓлді (МК. 1.290), йә:ладъ // йъғләдъ // йъғләдъ (Тошкент), іғла§ї(МК, 1, 283), бәръш-келъш (Тошкент), кәліш-барїш (МК.1, 351), ънондъм (Тошкент), їнандїм (МК, 1, 213), ъстэдъ (Фарғона), істӓдӓ//іртаді (МК, 1, 270), элқъмэқ) (Тошкент), алқїшдї (МК.1.240).

Табиийки, лаҳжадаги ўзаро ёки ёдгорликлар билан юз берган тафовутлар сўзларда фонетик ўзгаришлар, фонетик жараёнлар билан кўпроқ боғлиқ. Баъзан сўзлардаги семантик маъно муносабати ҳам ўзаро тафовутни юзага келтирган.

Ўзлашган қатлам: Ўзлашган қатлам нафақат адабий тилда, балки лаҳжаларда ҳам анчагина бўлиб, баъзан уларни аниқ қайси қатламга тегишлилигини аниқлаш ҳам қийин. Ҳозирги ўзбек адабий тили ва шаҳар гуруҳ шеваларда шундай ўзлашган сўзлар мавжудки, улар худци ўз қатламидай бўлиб кетган. Масалан, мәл (Тошкент, Фарғона), адабий имлода мол (арабча), мъхнэт (Тошкент) адабий имлода меҳнат (арабча), ғэм (Тошкент), ғам (Фарғона) (арабча), зэръл (Тошкент) адабий имлода зарур (арабча), әзъз (Тошкент, Фарғона), адабий имлода азиз (арабча), ънәғәм (Тошкент), адабий имлода инъом (арабча), жувоп (Тошкент, Фарғона) адабий имлода жавоб (арабча), қъмат (Тошкент), адабий имлода қиммат (арабча), нәхт (Тошкент), адабий имлода нақц (арабча), умър (Тошкент) адабий имлода умр (арабча), мә:лум (Тошкент), адабий имлода маълум (арабча), хәвәр (Тошкент), адабий имлода хабар (арабча), ҳәйвэн (Тошкент), адабий имлода ҳайвон (арабча), дәрәх (Тошкент), дарақ // дарах (Андижон, Фарғона), адабий имлода дарахт (тожикча), лэдэн-нэдэн (Тошкент, Фарғона), адабий имлода нодон (тожикча), тез (Тошкент, Андижон, Фарғона). Адабий имлода тез (тожикча), бечәрә (Тошкент), адабий имлода бечора (тожикча), дӓрйә (Тошкент), дәйрә (Андижон). Адабий имлода дарё (тожикча), шәҳәр // шәәр// шә:р (Тошкент), адабий имлода шаҳар (тожикча), дос (Тошкент), адабий имлода дўст (тожикча), нәрх (Тошкент), нәх (Андижон). Адабий имлода нарх (тожикча), гош (Тошкент), адабий имлода іўшт (тожикча), мәйдон (Тошкент) адабий имлода майдон (тожикча), бәзәр (Тошкент), бәзар (Андижон). Адабий имлода базор (тожикча), дѳкән (Тошкент), дѳкән (Андижон). Адабий имлода дўкон (тожикча), чърә (Тошкент), чърақ (Андижон), адабий имлода чироқ (тожикча), шәіуг (Тошкент), адабий имлода шогард (тожикча).

Араб тилидан ўзлашган сўзлар шева вакиллари нутқида худди ўзбекчадек сингиб кетган. Масалан: мъхнәтчъ (Тошкент) (<ар.меҳнат+ўзб-чи), дәвләтлъ (<ар.давлат+ўзб-ли), ғәйрәтлъ (<ар.ғайрат+ўзб-ли), хәқсъз (<ар.ҳэқ+ўзб.-сиз), ъхтъйәтлъй (<ар.эҳтиёт+ўзб-лик), рәзълъй (<ар. Рози+ўзб.-лик), мә:мурчълъй (ар.маъмур+ўзб-лик), шәхәпчэ (<ар шаҳоб+ўзб-ча), ҳазирги (ар ҳозир+ўзб-ги), әнъқләш(<ар.аниқ+ўзб-лаш), тәрбъйәлә (<ар.тарбия+ ўзб.-ла) ва бошқалар.

Лаҳжада араб сўзлари ўзагига тожикча қўшимчалар ёки арабча ва тожикча аралаш қўшимчалар қўшилган сўзлар ҳам учрайди. Масалан: бетэқат (Тошкент) (< тож. Бе-+ ар.тоқат), бепаҳъм (< тож.бе- +ар.фаҳм), бәләгэрдән (< ар.+тож.), вәсъйәтнәмә (< ар+ тож), қьвләгәй (< ар+ тож), аслзәдә (< ар+ тож), қәвъшдўз (< ар+ тож) ва бошқалар.

Ўзбек халқи билан тожик халқи жуда узоқ вақтдан буён яқин муносабатда бўлганлиги сабабли ўзбек тилига тожик тилидан жуда кўп сўзлар ўзлашган. Шаҳар гуруҳ шеваларда исм гуруҳида ва равиш туркумида арабча сўзлар анчагина.Масалан: Тошкент шевасида әвәз (адабий имлода овоз), әйнэ (адабий имлода ойна), әгә: (адабий имлода огоҳ), әрәм (адабий имлода ором), әрзъ (адабий имлода орзу), әптәв (адабий имлода офтоб), бәднәм (адабий имлода бадном), бәттәр (имлода баттар), бәзъм (имлода базм), бәндә (имлода банда), бәнгъ (имлода банги), бәй (имлода барг), бъйәвон (имлода биёбон), бегәнә (имлода бегона), бемәр (имлода бемор), бечәрә (имлода бечора), қәләндәр (имлода қаландар), дәрәмат (имлода даромад), дәш (имлода дашт), әндәзә (имлода андоза), әндъшә (имлода андиша), әрмән (имлода армон), зә (имлода зоғ), зәбәрдәс (имлода забардаст), нәрвән (имлода нарвон), кәптәр (имлода каптар), гәрдән (имлода гардон), гъйә (имлода гиёҳ), гәвҳәр (имлода гавҳар), ләрзә (имлода ларза), нәзәнън (имлода нозанин), нэврўз (имлода наврўз), пәйәндәз (имлода поёндоз), пәймән (имлода паймон), рәвән (имлода равон), рәвшән (имлода равшан), тәшнә (имлода ташна) ва бошқалар.

Тожик тилидан ўзлашган сўзлардан баъзилари айрим сўзларнинг қосил бўлишига асос сифатида ҳам хизмат қилади. Масалан, дутәрчъ (< тож.дутор+ўзб-чи), рәҳбәрлъй (тож.раҳбар+ўзб.-лик), хурсәнчълъй (< тож.хурсанд+ўзб-чилик), әврәль (<тож.обру +ўзб-ли), пәсләшъп (<тож.паст+ўзб-ла+ш+иб), дәрәхсъз (<тож. дарахт +ўзб-сиз) ва бошқалар.

Шевалар бир-бири билан нафақат фонетик, морфологик, балки лексик жиҳатидан ҳам баъзан фарқланади. Қиёсланг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тошкент | Самарқанд | Фарғона |
| шевасида: | шевасида: | шевасида: |
| чәқәлә: | чақалоқ | бувәк |
| муч(ъ)чә | мусьча | мъсъәчә |
| қўқонджухоръ | сарджуваръ | оқ жугәръ |
| гәръмдэръ | қалампур | қалампър |
| дэвуччә | довучча | ғорә |
| қәләмчә | қаламча | чъкәлдәк |
| әрғъмчә: | арғунчак | ҳәйунчәк |
| духэбә | бахмал | бәрқът |
| ўғьр | ўғур | келъ |
| гѳшәнгә | чъмъллъқ | чъмълдъқ |
| әрқэн | арқон // арғамчън | арғамчъ |
| зәғьзғэн | алашэқшэқ | ҳәккә // әләккә |
| тувә: | қапқақ | қапқақ |
| ѳргумчәй | тэртанак | ѳрмәнчък |
| чѳпчәй | матал | ертәк |
| чәкәй | жәқ | жағ |
| йелъй | эстънча | йенгъчә |
| нәрвэн | нэрбэн | шатъ |
| чумалъ | морча | чумәлък |
| эғьз | фалла | пәллә |
|  | Назорат топшириқлари |  |

1. Лаҳжанинг лексик хусусиятлари ҳақида фикр билдиришга ҳаракат қилинг (категория — идрок).
2. Қавм-қариндошлик атамаларини ўз шевангиз ва адабий тил билан қиёс- лаб шарҳланг (категория — идрок).
3. Касб-ҳунар лексикасини ўз шевангиз ва адабий тил билан қиёсан изоҳ- ланг (категория — идрок).
4. Лаҳжадаги ўз қатламни изоҳланг. Уларнинг баъзиларини мумтоз тили- миз билан қиёсланг (категория — идрок).
5. Ўзлашган қатлам ҳақида фикр билдиринг. Ўзлашиш сабабини тушунти- ришга ҳаракат қилинг (категория — идрок).
6. Лаҳжага ўзлашган арабча сўзларни адабий тил билан қиёслаб изоҳланг (категория — идрок).
7. Тожик тилидан ўзлашган сўзларни адабий тил билан қиёсан шарҳланг (категория — идрок).
8. Арабча + Ўзбекча қолипини қандай изоҳлаган бўлардингиз (катего- рия — идрок)?
9. Тожикча + Ўзбекча қолипни шарҳланг (категория — идрок).
10. Лаҳжа лексикасидаги шевалараро фарқни кўрсатишга ҳаракат қилиб кўринг.Уларни адабий тил ва ўз шевангиз билан қиёсланг (категория — ид- рок).
11. савол бўйича ўқитувчи мақсади: Лаҳжанинг морфологик хусусиятини изоҳлаш морфологик жиҳатдан лаҳжа ва адабий тил муносабатини белгилаш.

**ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ**

* 1. Лаҳжанинг келишиклар кўрсаткичини шарҳлайди.
	2. Эгалик кўрсаткичларининг ўзига хослигини изоҳлайди.
	3. Кўплик кўрсаткичларини ёритади.
	4. Лаҳжада сўз ясалиши масаласини тавсифлайди.
1. **асосий саволнинг баёни:**

Қорлуқ лаҳжаси келишиклар категорияси жиҳатидан ўзбек адабий тилидан фарқпанади. Агар ўзбек адабий тилида 6 та келишик мавжуд бўлса, мазкур лаҳжада тўрт ёки бешта.

**Тошкент шевасида**

Унли товуш билан Ундош товуш билан

тугаган сўзга тугаган сўзга

Бош кел.

Қаратқич *-нъ, -лъ, -шъ,*

Тушум кел.-«5 -зъ ва бошқалар.

Жўналиш кел. *-гә -гә//-кә//-қэ.*

*-дә //-тә. -дән//-тән.*

Ўрин-пайт кел. -дә Чиқиш кел. -дән

**Фаргона шевасида**

Унли товуш билан тугаган сўзга

Бош кел.

Қаратқич Тушум кел. -нъ Жўналиш кел. -гә Ўрин-пайт кел. -дә Чиқиш кел. -дән

Унли товуш билан тугаган сўзга

Ундош товуш билан тугаган сўзга

*-дъ /-тъ*

*-гә//-кә//-қа.*

*-дә //-тә.*

*-дән// -тән*

**Қарши шевасида**

Ундош товуш билан

тугаган сўзга

Бош кел.

*-гә*

Қаратқич тушум кел. *-нъ* Жўналиш, Ўрин-пайт кел. Чиқиш кел. *-дан -нъ // -дъ /-тъ -гә//-кә//-қа. -дан// -тан //-ман.*

Шаҳар шеваларида қаратқич келишиги қўшимчаси адабий тилдан фарқли равишда ўзакнинг табиатига қараб -нъ // -дъ /-тъ шаклида қўлланилади. Масалан: қәрәсънъ кўрсәтмәй кеттъ (Тошкент), съзнъ ѳзъйъзгә мунасъп (Анд). Улардъ уч оғль бар (Андижон) пъчақть сапъ (Фарғона).

Айрим шаҳар шеваларида қаратқич-тушум келишик қўшимчаси — нъ // -дъ /-тъ. Масалан. Сен бэшъйнъ тэртэсэн (Андижон). Эйнъ дэғьнъ Элъп келәсән (Наманган). Ѳзъйздъ тутънг (Андижон).

Тошкент шевасида ўзакнинг қандай ундош билан тугашига қараб тушум келишиги қўшимчаси ўзгаради: қэппъ, токкъ, тутгь, тожжъ, кѳззъ, қоллъ, съммъ, темирръ, мъссъ, мъххъ, ашшъ, чэччъ, оққъ, туғғь каби.

Шаҳар шеваларида жўналиш келишиги қўшимчаси ҳам турли шаклда қўлланилади. Масалан Тошкент, Фарғона шеваларида —гә (ўйгә-уйгә), -кә (эткэ), -қэ (боққэ).

Самарқанд-Бухоро, Қашқадарё вилоят шеваларида жўналиш келишиги қўшимчаси ўрин-пайт келишиги қўшимчасига мос келади: ѳзънггә йоқ- әләмгә йўқ (ўзингда йўқ, оламда йўқ).

Шаҳар шеваларида ўрин-пайт келишиги кўрсаткичи ҳам кўп вариантлидир. Масалан: Тошкент, Фарғона шевасида —дә (баләдә), - тә (оттә).

Самарқанд —Бухоро шеваларида ўрин-пайт келишиги жўналиш келишиги билан алмашади. Масалан, бу эдамлар санъ элдънгга нъма қъладъ? (бу одамлар сенинг олдингда нима қилади). Ман уйгә едъм (мен уйда эдим). Баччала мактабга оқуйдъ (болалар мактабда ўқийди). Мактап шу қъшлэққа (мактаб шу қишлоқда).

Қарши шевасида ўрин-пайт келишиги жўналиш келишиги маъносида қўлланилади. Бу кънгь Бухәрәйа йашайдъ (Бу киши Бухорода яшайди).

Чиқиш келишиги кўрсаткичи шаҳар шеваларида ўзакнинг қайси товуш билан тугашига боғлиқ. Масалан.-дән // -тән (Тошкент. йердән, дәрәхтән), -дан// —дән //— тан //-тән (Фарғона. қолдан, кѳприктән), -дан // -тан /л -нан. (Қарши.баладан, қаламнан).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шахс | Унли билан тугаган ўзакка | Ундош билан тугаган ўзакка |
| I | Бирлик | Кўплик | Бирлик | Кўплик |
| -М | -вуз// -уз -вузә//-вза | -ъм | -увуз// -у:з// -ўз// -ўвўз// -ўвўзә//-зә// -узә |
| II | -нг(>й) | -йъз// ъз -йлэ | -ънг(>ъй) | -ъйъз//-йъ:з//-ъз//-ъйлә |
| III | -съ | -съ | -ъ | -ъ, лугь// -лувъ |

Эгалик кўрсаткичлари ҳам шаҳар шеваларида ўзаро фаркданади. Чунончи, Тошкент гуруҳ шеваларида эгалик қўшимчалари қуйидаги кўринишга эга.

Лаҳжада эгалик кўрсаткичи нафақат отга, балки сифатдошга ҳам қўшилади: йъйәрънъ йеп, ъчәрънъ ъчъп — еярини еб, ичарини ичиб.

**I** шахс кўплик **-(у) вуз** қўшимчаси **-миз, -имиз** қўшимчасидан лаблашиш натижасида келиб чиққан: **дәләмъз >дәләвуз, ўйъмъз > ўйувуз >ўйў:з** қиёсланг: **келдъмъз >келдувуз > келду:з > келдуз.**

Худди шундай ҳолат нг товушининг й ундошига ўтиши натижасида II шахс кўплигида — (ъ) нгьз нинг -ъйъз кўринишига ўтишида ҳам кўзга ташланади: әтәнгъз > әтәйъз; кѳзънгъз > кѳзъ:з > кѳзъз.қиёсланг: бәрдънгъз > бәрдъйъз > бәрдъ:з > бәрдъз.

Лаҳжада сўзга эгалик қўшимчаси қўшилганда баъзан ўзакда фонетик ўзгариш содир бўлади. Жумладан ъ тушади: қәрън > қэннъ > қэннъңг > қэннм; қойън > қойън, қойнъң, қойнъм (Тошкент).

у тушади: **бурун > буннъ, буннъң, буннъм** (Тошкент).

**ә** тушади: **шәҳәр** > **шәҳръ, шәҳръң, шәҳръм** (Тошкент).

**қ> ғ** ҳодисаси юз беради: **ортәқ** > **ортәғъм, ортәғьң, ортәғъ.**

**к> г** ҳодисаси юз беради: **еләк** > **еләгъ, еләгьң, еләгъм.**

Тошкент тип шеваларда эгалик кўрсаткичи кўплик қўшимчасидан аввал қўшилиши ҳам мумкин: қиёсланг: узъмъйлә, бәғъйлә (Тошкент), узумләръң, бәғләръң (Фарғона). Лаҳжада абстракт эгалик кўрсаткичи ҳам (-нъкъ //-дъкъ// -тъкъ) мавжуд бўлиб, у қаратқич келишиги ынг, -инг -қўшимчасига -ки сўз ясовчи қўшимчасининг қўшилиши натижасида ҳосил бўлган: мәнъкъ, сәнъкъ, бъздъкъ, бэшшъкъ, темърръкъ.

Лаҳжада кўплик морфологик ва синтактик усул билан ҳосил қилинади.

Ўзбек адабий тилидаги — лар кўплик кўрсаткичининг лаҳжада турли шакли мавжуд: -лар (Андижон қъзлар), -ләр (Андижон. гулләр), -лә (Тошкент эдәмлә), -әр (парк.бъзэр), -ә (Тошкент. бъзә).

Тошкент гуруҳ шеваларда шахс олмошларининг I ва II шахс кўплик қўшимчаси хилма-хилликка эга: съзлә// сълә съләр = съзлә (сълә) боръңлә (Жиззах) съләрдъ към чақърдъ.

Кўплик аффикси феълга ҳам қўшилади: дәрйагә таш атмәңләр батәр кетәр (Паркент) Тошкент шевасида мазкур қўшимча қўшма феълнинг -иб равишдошли асосий қисмига кўшилади: қуръблә кесеън <қуръбләр кътсън. Тошкент шевасида I шахс кўпликда — мъз > — вуз, II шахс кўпликда —з қўшилади: кѳрдъмъз > кѳрдўвўз > кѳрдў:з; бәрдъз.

Тошкент шевасида -луг қўшимчаси эгалик кўрсаткичи билан биргаликда келиб кўплик ва ҳурмат маъносини ифодалайди: ѳзлўгъ (Фарғона)- ѳзләръ, қойлуғънъ бәқынвәттъ (Тошкент)- қўйларини боқишяпти.

Тошкент шевасида қавм-қариндошликни ифодаловчи сўзларга кўшилиб, I ва II шахс эгалик қўшимчалари билан биргаликда ҳурмат маъносини ифодалайди: әйъмлә, бувъмлә; әйъйлә (< әйъңлә), бувъйлә (< бувъңлә).

Кўпликни ифодалаш учун юқоридаги ҳолатда эгалик билан кўплик қўшимчаси орасига **-гъ** шаклини қўшиб, қиёсланг: **бувәмлә, бувәйлә бувәмгълә, бувәңгълә, хәләмлә, хәләйлә=хәләмгълә, хәләңгьлә; әпәмлә әпәйлә = әпәмгълә, әпәңгьлә; әкәмлә, әкәйлә=әкә йл ә, әкәмгьлә, әкәңълә; тәғәмлә, тәғәмгълә, тәғәңгълә.**

Ўзбек тилининг қорлуқ лаҳжасида қўшимчалар қўшилиши (аффиксация) ва сўзларнинг ўзаро бирикиши (композиция) асосида сўз ясалиш муҳимдир.

* ә қўшимчаси: а) от ва сифатдан феъл ясайди: й ә ш +ә (Андижон, Фарғона) ойнә, қъйна (Тошкент), б) феъл негизидан равишдош ҳосил қилади: кѳрә-туръп (Андижон)//кѳрә туръп (Тошкент).

-әй қўшимчаси: а) сифат ва равишдан феъл ясайди: әзәй (Тошкент) // озәй (Фарғона, Андижон). б) сифат ва отдан от ҳосил қилади: хэмәй (Тошкент) // хамәк (Фарғона, Андижон).

* әкъ отдан сифат ясайди: ә:зәкъ (Тошкент). йўзәки (Андижон).
* әлә сондан жамловчи сон ясайди: тѳрәләсъ (Андижон, Фарғона).
* эғән феъл негизидан сифат ясайди: сузэғән, қәпэғән (Тошкент), сузәҳән (Андижон).
* **ай (әй): кѳпәй, кәмәй,** (Бухоро).
* **бә, -ба** — сифат ясайди: **бақувват, бамамгъ** (Бухоро), **бәсәвләт, бәдәвләт** (Тошкент).
* **банд: ҳунарбанд** (Бухоро).
* бе - отдан сифат ва равиш ясайди: бевапа (Андижон), бесәвър (Тошкент).
* бәз отдан от ясайди: кафтарбәз (Бухоро).
* бән отдан от ясайди: сарайбән, дарбәзабән (Бухоро).
* бәф от ясайди: гъламбәф (Бухоро)-гилам тўқувчи.
* ван: меҳръван (Андижон).
* вәз: дәрвәз (Тошкент).
* **вән:** тўрәвән (Тошкент)- **тўрэзбән, дарвәзвән (Бухоро)-дарвәзабән, әйәлвән** (Тошкент)- **аёлманд.**
* вәт: кетвәттъ (Тошкент).
* **гәр отдан от ясайди: савдагәр (Андижон)//сәвдәгәр (Тошкент) сәвънгәр (Тошкент).**
* гәчә сон ва равишдан равиш ҳосил қилади: ертәгәчә, йўзгәчә (Тошкент).
* **гәчәйън: кечкәчәйън, сәғәт бешкәчәйън** (Тошкент).
* **гәчән: ертәгәчән, йўзгәчән** (Тошкент).
* **гәчәвур: ертәгәчәвур** (Фарғона).
* **гар: заргар, мъсгар** (Бухоро).
* гър: феълдан сифат ясайди: сезгър (Андижон, Тошкент).
* гәр: отдан от ясайди: дурәдгәр (Тошкент).
* гу (н)дәй феъл негизидан равиш ясайди: ѳлгў (н)дәй (Тошкент).
* дәй: йўгърдәй (Тошкент). Сәндәй (Тошкент).
* **дәкәм: рәстәкәм** (Тошкент).
* **дар: нақшдар** (Андижон).
* **даш: йолдаш** (Андижон).
* дъгән ҳозирги - келаси замон сифатдоши ясайди: кетәдъгән (Тошкент, Андижон), ўғузда:-даған: гәлдаған, барадағән.
* дән: а) отдан от ясайди: ғалладән (Андижон), съйә: дән (Тошкент)- ғалладон, сиёҳцон; б) отдан сифат ясайди: бълъмдән (Тошкент).
* дәр: отдан сифат ясайди: пулдәр (Тошкент), дѳкәндәр (Бухоро).
* дәқ: а) феълдан от ясайди: қўндәқ (<қўндә:) (Тошкент), б) кўр- сатиш олмошдан равиш ясайди: бундақ//мундәқ (> мундә:) (Тошкент).
* доз: отдан от ясайди: топпъдоз (Тошкент), зардоз (Бухоро).
* ъ: а) отдан феъл ясайди: бәйъ (Андижон, Тошкент), б) исмдан сифат ясайди: бузуқь (Тошкент).
* ък. Феълдан сифат ва от ясайди: тешък, әлък (Андижон), қиёсланг: қипчоқ лаҳжасида кәсик, сынық.
* ълдәқ. товушга тақлид сўзлардан от ва сифат ҳосил қилади: шәқълдәқ (>шәқълдәқ) (Тошкент).
* ъллә. Товушга тақлид сўзлардан феъл ясайди: възъллә (Тошкент, Андижон).
* ъм феълдан от ясайди: теръм, оръм, къйъм (Тошкент).
* ъндъ феълдан от ясайди: қъръндъ (Тошкент, Бухоро).
* ъп феъл негизидан ўтган замон равишдошини ясайди: чертип (Андижон), корип (Тошкент), қиёсланг: қипчоқ лаҳжасида сорап, чығып, сўйўнўп (суйинип).
* ъш а) феълдан ҳаракат номи ясайди: оқъш (Тошкент).
* ъчъш (Андижон) қиёсланг: ўгуз лаҳжасида -мақ //-мәк:
* оқымақ, гәлмәк. б) феълнинг биргалик нисбатини шакллантиради: йувъш (Андижон).
* ъш (Тошкент) в) сифатнинг озайтирма шаклини ясайди: кѳкъш (Андижон, Фарғона), кѳкъш (Тошкент).
* ь: бузуқь (Андижон, Фарғона), қьшлақь.
* **ылдақ** : **шақылдақ** (Андижон).
* **й: кўрәй** (Тошкент)- **курак.**
* йэп ҳозирги замон феълини ҳосил қилади: ъшлэйэптъ. Тошкент лаҳжасида вәтть:ъшлэвәтть қипчоқ лаҳжасида -жатыр// йатыр:баражатир, чығайатыр.
* кән феъл негизидан ўтган замон сифатдошини шакллантиради: кечъккән, кеткән (Тошкент).
* **кәнчэ: кечъккәнчэ, кеткәнчә** (Тошкент).
* **кәчә: кечкәчә, ўчкәчә** (Тошкент).
* **кәчән: ўчкәчән** (Тошкент).
* **кәчэвур: кечкәчэвур** (Фаргона).
* кәш: отдан от ясайди: йўккэш (Фаргона, Андижон), чъзмәкәш (Тошкент).
* **каш: сураткаш, пъллакаш** (Бухоро).
* мәк: кѳкмәк (Фарғона, Андижон).
* **мэн, -мән: сифатдошдан от ва сифат ясайди: ҳўнәрмән (Тошкент), бъләрмән(Андижон, Фарғона), бъләрмән (Тошкент)йъйәр-мэн- ьчәрмән**

(Тошкент).

* **мәқчъ** истак маъносини ифодаловчи феъл ясайди: **кемәқчъ** (Тошкент) қипчоқ лаҳжасида - **мәкчин// -мақчын//-махчын: кэмәкчин, айтмақчын// айтмахчын.**
* **әп: қьләпту** (Бухоро), **қьвәтть** (Тошкент)- **вәтть.**
* ут: келуттъ (Наманган).
* хуш — отдан сифат ясайди: хушбъчъм (Тошкент).

Қорлуқ лаҳжасида юқоридаги қўшимчалар сўз ва шакл ясаганидек, бундан бошқа жуда кўп қўшимчалар ҳам шу маънода қўлланилади.

Қорлуқлаҳжасида сўзлар синтактик усул билан ҳам ҳосил қилинади. Масалан: қара йалақ (Фарғона), (Тошкент чуғурчуғ), пәтмә чъмчъқ (Андижон), (Тошкент жъбләжьбэн), бъзәвәш (Тошкент)-бузоқ боши, ўчә:вәшъ (Фарғона)-ошхона ва бошқалар.

**Назорат топшириқлари**

1. Қорлуқ лаҳжасидаги келишик кўрсаткичларини шарҳланг (категория — анализ).
2. Қорлуқ лаҳжасидаги келишик кўрсаткичларининг бошқа лаҳжаларга муносабатини белгиланг (категория — анализ).
3. Лаҳжадаги келишик кўрсаткичларининг адабий тилга муносабатини бел- гиланг (категория — анализ).
4. Қорлуқ лаҳжасидаги эгалик кўрсаткичларини изоҳланг (категория — анализ).
5. Қорлуқ лаҳжасидаги эгалик кўрсаткичларининг бошқа лаҳжаларга му- носабатини белгиланг (категория — анализ).
6. Лаҳжадаги эгалик кўрсаткичларининг адабий тилга муносабатини бел- гиланг (категория — анализ).
7. Қорлуқ лаҳжасидаги кўплик кўрсаткичларини шарҳланг (категория — анализ).
8. Қорлуқ лаҳжасидаги кўплик кўрсаткичларининг бошқа лаҳжаларга му- носабатини белгиланг (категория — анализ).
9. Лаҳжадаги кўплик кўрсаткичларининг адабий тилга муносабатини бел- гиланг (категория — анализ).
10. Қорлуқ лаҳжасидаги сўз ясовчи қўшимчаларни матндан ажратиб шарҳ- ланг (категория — анализ).
11. Қорлуқ лаҳжасидаги шакл ясовчи қўшимчаларни матндан ажратиб изоҳ- ланг (категория — анализ).
12. Қорлуқ лаҳжасидаги сўз ясовчи қўшимчаларнинг бошқа лаҳжаларга муносабатини белгиланг (категория — анализ).
13. Лаҳжадаги сўз ясовчи қўшимчаларнинг адабий тилга муносабатини белгиланг (категория — анализ).
14. Қорлуқ лаҳжасидаги шакл ясовчи қўшимчаларнинг бошқа лаҳжаларга муносабатини белгиланг (категория — анализ).
15. Қорлуқ лаҳжасидаги шакл ясовчи қўшимчаларнинг адабий тилга му- носабатини белгиланг (категория — анализ).

**Талабалар учун мустақил иш топшириқлари:**

1. Қорлуқ лаҳжасида турли соҳаларга оид юзта сўз ёзиш.Уларнинг адабий тилда қўлланиш, қўлланмаслик ҳолатини белгилаш.Сўзларнинг маънолари- ни изоҳлаш.
2. Қорлуқ лаҳжасига доир йигирмата мақол, йигирмата ибора ёзиб келиш. Уларнинг адабий тилдаги шаклдошларини топиб шарҳлаш.
3. Қорлуқ лаҳжасига хос битта эртакни транскрипцияда ёзиш.

**Фойдаланиш учун адабиётлар**

1. Шоабдураҳмонов Ш. Карлукское наречие узбекского языка. Т.: «Фан» 1983.
2. Шоабдураҳмонов Ш. Ўзбек адабий тили ва ўзбек халқ шевалари. Тошкент. 1962.
3. Носиров Ш. Ўзбек тилининг Қўқон шеваси. Тошкент, 1980.
4. Иброҳимов С.И. Ўзбек тилининг Андижон шеваси. Тошкент, 1967.
5. Шерматов А. Қашқадарё ўзбек шевалари. Тошкент, 1972 .
6. АлиевА.Ю. Ўзбек диалектологиясидан материаллар. Тошкент, 1991.
7. Ражабов Н. Ўзбек тилининг Ғарбий Самарқанд шевалари. Тошкент, 1977.

5-МАВЗУ. **ҚИПЧОҚ ЛАҲЖАСИ ВА УНИНГ ФОНЕТИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

**Асосий саволлар:**

1. Қипчоқ лаҳжаси. Унинг эски ўзбек ва ҳозирги ўзбек адабий тилига муносабати.
2. Қипчоқ лаҳжасининг унлилар тизими, унинг эски ўзбек ва ҳозирги ўзбек адабий тилига муносабати.
3. Қипчоқ лаҳжасининг ундошлар тизими, унинг эски ўзбек ва ҳозирги ўзбек адабий тилига муносабати.
4. Фонетик жараёнлар.
5. Оҳангдошлик.

**Мавзуга оид таянч тушунча ва иборалар:**

Қипчоқ лаҳжаси, адабий тил, ҳозирги ўзбек адабий тил, эски ўзбек тили, қипчоқ лаҳжаси ҳақида умумий маълумот, товуш ва ҳарф муносабати, қипчоқлаҳжасидаги унлилар тизими, уларнинг эски ўзбек тилига муносабати, қипчоқ лаҳжасидаги ундошлар тизими, уларнинг эски ўзбек тилига муносабати, ҳозирги ўзбек адабий тилига муносабати, фонетик жараёнлар, эски ўзбек тилига муносабати, оҳангдошлик, қипчоқ лаҳжасида оҳангдошлик, оҳангдошликда қипчоқ лаҳжаси ва эски ўзбек тили муносабати, оҳангдошликда қипчоқ лаҳжаси ва ҳозирги ўзбек адабий тили.

1. асосий савол бўйича ўқитувчининг мақсади: Ўзбек тилининг кўп лаҳжалилиги ҳақида тасаввур бериш.Қипчоқ лаҳжаси юзасидан фикр билдириш. Қипчоқ лаҳжасининг эски ўзбек тилига муносабатини (юлгилаш. Қипчоқ лаҳжасининг бошқа туркий тилларга муносабатини ()слгилаш. Қипчоқ лаҳжасининг ҳозирги ўзбек адабий тилига муносабатини белгилаш.

**ИДЕНТИВ ЎҚУВ мақсадјіари**

* 1. Ўзбек тилининг кўп лаҳжалилиги талабаларда тасаввур уйғотади.
	2. Қипчоқ лаҳжаси ҳақида умумий маълумот беради.
	3. Қипчоқ лаҳжасининг эски ўзбек тилига муносабатини белгилайди.
	4. Қипчоқлаҳжасининг бошқа туркий тилларга муносабати ҳақида гасаввур ҳосил қилади.
	5. Қипчоқ лаҳжасининг ўзбек адабий тилига муносабатини шарҳлайди.
1. **асосий саволнинг баёни:**

Дунёдаги кўп тиллар ва уларнинг лаҳжалари муносабатини дарахт ва бутоқларга менгзаш мумкин бўлса, ўзбек тили ва унинг лаҳжалари ўртасидаги муносабатни тизма тоғларга ўхшатиш мумкин.

Ўзбек тили турли мустақил лаҳжаларнинг тадрижий бирикуви натижасида пайдо бўлгандир. Дунё тиллари орасида кўп лаҳжалилиги билан ажралиб турувчи ўзбек тили ҳамда унинг шевалари ўртасидаги муносабатлар ҳақида туркий тиллар грамматикасининг билимдони профессор Е.Д. Поливанов ўз вақтида шундай ёзган эди:

«Ўзбек тили (ўзбек диалектларининг бир бутун йиғиндиси сифатида) ягона системанинг, ҳеч қачон амалда бўлмаган ўзбек тилининг диалектологик парчаланиши йўли билан эмас, балки тил системаларининг бирлашуви йўли билан пайдо бўлган». Дарҳақиқат шевашуносларимизнинг кўп йиллик тадқиқотлари ўзбек умумхалқтили уч йирик мустақил лаҳжанинг бирикувидан ташкил топганини тасдиқлайди:

1. Қорлуқ-чигил ёки ўрта ўзбек лаҳжаси.
2. Қипчоқ ёки соф ўзбек (Е.Д.Поливанов атамаси) лаҳжаси.
3. Ўғузлаҳжаси.

Кўпгина тарихий манбаларда, Турон заминининг кечмишини тасвирловчи қадимий қўлёзмаларда Дашти Қипчоқ фуқаролари ўзбеклар деб аталганлиги бугунги тарихчиларимиз томонидан ҳам таъкидланмоқда. Айни пайтда, бир қатор олимлар тасаввуфнинг турондаги асосчиларидан бўлмиш Хўжа Аҳмад Яссавий асарларини ва бадиий сўз жозибасининг гўзал намунаси бўлмиш «Муҳаббатнома» достонини қипчоқ лаҳжасига нисбат бериб изоҳлайдиларки, бундай маълумотлар, бир жиҳатдан, қипчоқ лаҳжасининг жуда қадимий ва кенг ҳудудга тарқалганлигини кўрсатса, иккинчидан, унинг ўзбек умумхалқ тилини шакллантиришдаги ҳақиқий ўрнини белгилашга ҳам ёрдам беради.

XIII—XIV асарларда ўзбек тили тараққиётига қипчоқ лаҳжасининг катта таъсири борлиги махсус луғатларда ҳам ўз аксини топган.Маъноси ўша қадимий луғатларда ҳам изоҳланган қыңыр эгри, ійак-чакак, тамақсов — очкўз, саңров — кар (аттуҳфа — туз) сингари жуда кўплаб сўзларнинг ҳозиргача қипчоқ лаҳжасида кенг қўлланилиши ҳам бу лаҳжанинг жуда қадимий, яшовчан ва ифода имконияти кенг эканлигини кўрсатади. Мавлоно Лутфий, ҳазрат Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва улар замондоши Муҳаммад Солиҳ сингари даҳо адиблар асарлари тилида қипчоқ тили унсурларининг бот-бот учраб туришини ҳам қўшадиган бўлсак, умуман бу гуруҳ лаҳжаларининг эски ўзбек адабий тили тараққиётида бениҳоя катта ўрин тутганлигининг гувоҳи бўламиз.

Аслида, амалдаги ўзбек адабий тилининг шаклланиши ва ривожланишида ҳам қипчоқ лаҳжасининг таъсири биз тасаввур қилганимиздан бир неча бор кучлироқдир. Зеро, ҳар қандай маҳаллий лаҳжа тилнинг қуйи шакли бўлиб, у адабий тилнинг бойиши учун асос, туганмас манбадир. Афсуски, бизнинг тилшунослигимизда тилнинг тараққиётини сунъий тарзда тезлаштиришга интилиш, худ ди мулкни умумлаштиришга шошилганимиз сингари умумий тилга эга бўлишга шошилиш тенденциясининг узоқ вақт ҳукмрон бўлиб келиши натижасида адабий тил маҳаллий шевалардан-лаҳжалардан ажралиб қолди. Аксар ҳолларда, адабий тил лаҳжаларга, айрим маҳаллий лаҳжалар бир-бирларига қарши қўйилди. Бу ҳол, ўз навбатида, адабий тилни ҳар жиҳатдан камбалғаллаштиради, лаҳжаларни эса, ўз қиёфасидан маҳрум бўлиш, кишилик хотирасидан унут бўлишга сабаб бўлди. XX асрнинг 20—90-йилларида ўзбек тили, асосан, ташқи омилларга таяниб ривожланди. Тилимизга рус тили ва у орқали Европа тилларидан жуда кўплаб сўзлар кириб келди. Шевадаги минглаб ифодалар, ўзимизнинг асрлар мобайнида яратган миллий бойлигимизни четга суриб қўйилди. Мана шу носоғлом вазиятни бартараф қилиш керак бўлган фурсат етиб келди. Жумҳурият ҳудудидаги барча лаҳжаларни, жумладан қипчоқ лаҳжасини ғоят синчиклаб ўрганиб чиқиш ва улардаги кўплаб сўзларни, идеоматик ибораларни адабий тил хазинасига қўшиш тилшуносларимиз олдида гурган энг зарур вазифалардан биридир. Чунки қипчоқ лаҳжалари хусусиятлари таъкидланганидек, аввало эски ўзбек тилида, ўша даврда яратилган манбаларда берилган. Иккинчидан, бошқа лаҳжалар каби қипчоқ лаҳжаси ҳозирги ўзбек адабий тилини бойитиб турибди.

**Назорат топшириқлари**

1. Ўзбек тилини лаҳжалари нуқтаи назардан тавсифланг (категория — би- лиш).
2. Ўзбек умумхалқ тилини гуруҳлаштиришга ҳаракат қилинг (категория — билиш).
3. Қипчоқ лаҳжасининг тарихига бир назар ташлаб изоҳланг (категория — билиш).
4. Эски ўзбек тилига қипчоқ лаҳжасининг муносабатини белгиланг (кате- гория — билиш).
5. Қипчоқ лаҳжасининг бошқа туркий тилларга муносабатини белгилашга уриниб кўринг (категория — билиш).
6. Қипчоқ лаҳжасининг ҳозирги ўзбек адабий тилига муносабати ҳақида фикрингизни баён қилинг (категория — билиш).
7. асосий савол бўйича ўқитувчи мақсади: Қипчоқ лаҳжасидаги унлиларни шарҳлаш. Уларнинг бошқа туркий тилларга муносабатини белгилаш. Унлиларнинг тадрижий тараққиётини кўрсатиш эски ўзбек ва ҳозирги ўзбек адабий тилга муносабатини кўрсатиш талабаларда унли товушлар изоҳига, шарҳига нисбатан фикр уйғотиш.Уларни мулоҳаза қилишга етаклаш.

**ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ**

* 1. Қипчоқ лаҳжасидаги унли товушларни шарҳлайди.
	2. Ҳарф ва товуш ўртасидаги муносабатни белгилайди.
	3. Қипчоқ лаҳжасидаги унлиларнинг бошқа туркий тиллардаги унли товушларга муносабатни изоҳлайди.
	4. Унли товушларнинг тадрижий тараққиётини таҳлил қилади.
	5. Қипчоқ лаҳжасидаги унлилар билан эски ўзбек тилидаги унлиларни қиёслайди.
	6. Қипчоқ лаҳжасидаги унлиларнинг ҳозирги ўзбек адабий тилидаги унлиларга муносабатини белгилайди.
	7. Унли товушлар ҳақида бир хулосага келишда талабаларга кўмаклашади.
1. **асосий саволнинг баёни:**

Қипчоқ лаҳжасининг барчасида тўққиз унлилик тизими амал қилади. Бу жиҳатдан қипчоқ лаҳжаси қипчоқ гуруҳидаги (қозоқ, қорақалпоқ, қирғиз каби)бошқа туркий тиллар билан умумийлик касб этади.

Қипчоқ лаҳжасидаги тўққиз унлилик тизими унинг эски туркий ва эски ўзбек тилининг тадрижий давоми эканлигидан ҳам далолат беради. Чунки эски туркий ва эски ўзбек тилида ҳам тўққиз унлилик тизими бўлган.

Булар: и, ы, э, а, ә, ѳ, о, у, ў.

Ә унлиси тил олди, кенг, лабланмаган товуш:

Ѳзгә, кәм, әкә, кәттә, кәл, әнә, әммә каби. Эски туркий (әдгу- яхши, әб-уй, сәкиз- саккиз), эски ўзбек (әйләсә, ѳзгәләр (Навоий), шәрмәндә ликтин, кәтмәсә, кѳктә әңә (Лутфий)) тилларда ҳам бу товуш фаол бўлган. Ҳозирги ўзбек адабий тилида кенг қўлланилмоқца.

а унли тил орқа, кенг, лабланмаган унли : ал, бар, қал, баба, таға, тақ, чақ, айт. Эски туркий (адағ// айағ («Девон»), қаған (Девон)), эски ўзбек (шафтолу, қашу, жан, алмаға (Лутфий)) тилларида ҳам фаол бўлган. Ҳозирги ўзбек адабий тилида ҳам сўзнинг барча ўрнида қатнашади.

ә унлиси мустақил товуш сифатида эски туркий тил давридан бошлаб шаклланган бўлиб, унинг юзага келишида кенг, тил олди, лабланмаган ә товушнинг нисбатан торайиши, ҳамда тор, лабланмаган и унлисининг кенгайиши муҳим аҳамият касб этган. ә товуши асосида э нинг шаклланганини ҳозирги туркий тилнинг барчаси, хусусан ўзбек тилининиг ўғуз лаҳжаси тўлиқ исботлайди. Агар ҳозирги ўзбек тилидаги м э н, с э н кишилик олмошларидаги сўз ўртасида келувчи ўрта кенг э унлисининг тарихан тор и товуши бўлганлигига эътибор берсак, айрим ҳолатда э нинг шаклланишида и товушининг ҳам асос бўлганлигини сезамиз.

Эски ўзбек тили даврида э унлиси мустақил фонема сифатида ишлатилиб, аксарият асл туркий сўзларнинг биринчи бўғинида қўлланади.

*Мәни мэн истаган киши ѳз суҳбатигә аржуманд этмәс,*

*Мәни истәр кишиниң сўҳбәтиң кѳн/іўм писәнд этмәс.*

(Навоий).

Ҳозирги ўзбек адабий тилида ва ўзбек халқ шеваларининг аксариятида бу товуш ишлатилади. Бироқ бу товушнинг талаффузида ҳозир шевалараро маълум даражада фарқ бор. Чунончи, шаҳар ва шаҳар типидаги шеваларда бироз ёпиқроқ, қипчоқлаҳжасида эса очиқроқцир. Масалан, Тошкент, Марғилон, Наманган шеваларида б е р, е н д и, еркәй, еркәк, қипчоқ лаҳжаларида энди, эркәк, чэпкән, э н ә, адабий имлода бер, энди, эркак, чекман, она.

Тил олди, тор, лабланмаган И ва тил орқа Ы унлилари эски туркий (сызды — чизди, сызлады — зирқиратди, сын- қомат, сыр-сир, бўёқ, сиз- ҳурмат маъноси, сирка-бошдаги бит сиркаси- «Девон») ва эски ўзбек тилида мустақил фонема бўлган.

Ўзида оҳангдошликнинг танглай уйғунлигини тўлиқ сақпаб қолган баъзи туркий (масалан, қозоқ, қорақалпоқ) тилларда шунингдек қипчоқ лаҳжаларида тил олди И ва тил орқа Ы унлилари эски ўзбек тилидагвдек алоҳвда мустақил икки товушдир.Қипчоқ шева вакиллари тыш (ташқари)- тиш (кишининг тиши); ыс (қурум) -ис (ҳид); сыз (чиз)-сиз (сиз) сўзларидаги Ы ва И товушларини фарқли талаффуз этадилар.

Эски туркий тил даврида тўртта лабланган унли товуш мавжуд бўлган. Буни Маҳмуд Қошғарий ўзининг «Девону луғатит турк» асарвда махсус таъкидлаб кўрсатади қиёсланг: ў л ў ш —ҳисса (тил олди қилиб талаффуз этилади), у л у ш (тил орқа қилиб талаффуз этилади, ҳуриш, бақириш, фарёд); ѳч- интиқом, ўч (твд олди қилиб талаффуз этилади), от-ўт, олов-от деган билан оғиз қуймас (тил орқа қилиб талаффуз этилади).

Эски ўзбек тилида ҳам бу тўрт лабланган унли аоҳида фонема бўлганлиги Алишер Навоийнинг «Муҳокамат ул-луғатайн»вда чиройли изоҳланган. Ўзида оҳангдошликнинг танглай уйғунлигини сақлаб қолган қипчоқ лаҳжасида кўпгина туркий (қозоқ, қорақалпоқ, нўғай ва б.) тилларидагидек, бу тўрт лабланган унли мустақил фонема саналади. Бу шева вакиллари ҳам худди тилимиз тарихидагидек уларни бир-бирдан жуда осон ажратадилар. Қиёсланг: Ѳт — ўтишга буйруқ, организмнинг бир қисми ( унли тил олди), От-олов, ўсимлик (унли тил орқа); Ѳр-сочни ўриш, қиёлик(унли тил олди); Ор-бедани ўрмоқ, чуқурлик (тил орқа); т ѳ р — уйнинг тўри (тил олди), т о р — балиқ тутадиган ускуна (тил орқа); Ѳз-ўзлик олмоши (тил олди), Оз-ўзишга буйруқ (тил орқа); б ѳ з — материал (тил олди), боз-майса, ранг (тил орқа ) ўч-3 (тил олди) уч-учмоқ (тил орқа); т ў т ў н — мўрининг тутуни (тил олди), т у т у н-ака-ука тутунмоқ (тил орқа); тўр-хил, енгни туриш (тилолди) т у р -ўриндан турмоқ (тил орқа); б ў р — ҳаё, уят, беданинг гули, барги (тил олди), бур — машинани бурмоқ (тил орқа).

Узбек адабий тилида ҳам бу унлилар яхши фарқланади.Улар мустақил тўртта товуш. Бироқ иккн ҳарф билан ифодаланганлиги сабабли кўпда мазкур товушлар ҳарф билан чалкаштирилади.

Унли товушларнинг тадрижий тараққиётини шундай кўрсатиш мумкин.

**Әски туркий тилдаги унлилар тизими**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лабнинг иштирокига кўра | Лабланмаган | Лабланган |
| Тилнинг тўғри йўналишига кўра | тилолди | тилорқа | тилолди | тилорқа |
| Тилнинг тик ҳаракатига кўра |  |  |  |  |
| Тор | и | Ы | Ў | У |
| Урта кенг | Э |  | Ѳ | 0 |
| Кенг | Ә | а |  |  |

**Эски ўзбек тилидаги унлилар тизими**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лабнинг иштирокига кўра | Лабланмаган | Лабланган |
| Тилнинг тўғри йўналишига кўра | тилолди | тилорқа | тилолди | тилорқа |
| Тилнинг тик ҳаракатига кўра |  |  |  |  |
| Тор | И | Ы | Ў | У |
| Урта кенг | Э |  | ѳ | 0 |
| Кенг | ә | а |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лабнинг иштирокига кўра | Лабланмаган | Лабланган |
| Тилнинг тўғри йўналишига кўра | тилолди | тилорқа | тилолди | тилорқа |
| Тилнинг тик ҳаракатига кўра |  |  |  |  |
| Тор | И | Ы | Ў | У |
| Урта кенг | Э |  | Ѳ | 0 |
| Кенг | ә | а |  |  |

**Ҳозирги ўзбек адабий тилидаги унлилар тизими**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лабнинг иштирокига кўра | Лабланмаган | Лабланган |
| Тилнинг тўғри йўналишига кўра | тилолди | тилорқа | тилолди | тилорқа |
| Тилнинг тик ҳаракатига кўра |  |  |  |  |
| Тор | И | Ы | Ў | У |
| Урта кенг | Э |  | ѳ | 0 |
| Кенг | ә | а |  |  |

**Назорат топшириқлари**

1. Қипчоқ лаҳжасидаги унли товушларни изоҳланг (категория — анализ).
2. Лаҳжадаги унлиларни бошқа туркий тилдаги унлилар билан қиёслашга ҳаракат қилинг ва хулоса чиқаринг (категория — анализ).
3. Қипчоқ лаҳжасидаги унлиларни эски туркий тилдаги унлилар билан қиёслаб изоҳланг (категория — анализ).
4. Қипчоқ лаҳжасидаги унлиларни эски ўзбек тилидаги унлилар билан қиёсланг, фикрингизни билдиринг (категория — анализ).
5. Унли товушдаги тадрижий тараққиётни лаҳжа материали асосида қан- дай шарҳлаган бўлардингиз (категория — анализ)?
6. Ҳозирги ўзбек адабий тилидаги ҳарф ва товушлар муносабати унлилар- ни ифодалашга, изоҳлашга қандай таъсир этаётганлигини изоҳлашга ҳаракат қилинг (категория — анализ).
7. Қипчоқ лаҳжасидаги унлиларнинг ҳозирги ўзбек адабий тилидаги унли- ларга муносабатини аниқ белгилай оласизми (категория — анализ)?
8. Жадвалларни қиёслаш асосида унли товушлар юзасидан ўз хулосала- рингизни баён этинг (категория — анализ).
9. асосий савол бўйича ўқитувчи мақсади: Қипчоқ лаҳжасидаги ундошлар тизими бўйича тушунча бериш. Уларнинг эски туркий, эски ўзбек тилига муносабатини белгилаш.Қипчоқ лаҳжасининг бошқа туркий ва ҳозирги ўзбек адабий тилига муносабатини изоҳлаш.
	1. Қипчоқ лаҳжасидаги ундош товушлар ҳақида тушунча беради.
	2. Қипчоқ лаҳжасидаги ундошларнинг бошқа лаҳжалардаги ундошларга муносабатни белгилайди.
	3. Қипчоқ лаҳжасидаги ундошларнинг эски туркий, эски ўзбек тилидаги ундошларга муносабатини аниқлайди.
	4. Қипчоқ лаҳжасидаги ундошларнинг бошқа туркий тилларга муносабатини изоҳлайди.
	5. Қипчоқ лаҳжасидаги ундошларнинг ҳозирги ўзбек адабий тилдаги ундошларга муносабатини кўрсатади.
10. **асосий саволнинг баёни:**

Ўзбек халқ шеваларининг ундошлар тизими асосан бир-бирига тўғри келади. Бироқулар маълум даражада ўзаро фарқланадилар ҳам. Қипчоқ лаҳжаси ҳам й-ловчи, ж-ловчи гуруҳларга ажралганлиги сабабли баъзан уларнинг ўзида қисман тафовут кўзга ташланиб қолади. Лекин уларда барибир умумийлик кучли.

Чуқур тил орқа «X» ундоши бу гуруҳ шеваларда йўқ даражада, унинг ўрнида аксарият қ қўлланади: туқум (тухум), қала (хола), қатын (хотин). X товушининг туркий сўзларда қўлланлиши эски туркий тил даврига тўғри келади хан (Длт)- хон, хайу (Длт)-қайси.

Бу товушнинг истеъмол доираси эски ўзбек тили даврига келиб янада кенгаяди: Хатун (рабғ). Хотин, хонлық (ХШ)-хонлик. Ҳозирги ўзбек адабий тилида ҳам X ундоши фаол ишлатилади. Аммо баъзи туркий тилларда, жумладан, қозоқ, қорақалпоқ, қирғиз тилларида бу товушнинг ўрнида қ ундоши қўлланилади. Бўғиз, сирғалувчи, жарангсиз ҳ ундоши қипчоқ шеваларида мустақил фонема: Ҳ ә м м ә, ҳәм,ҳикмәт,ҳиммәткаби. Эскиўзбектилидаҳамфаол ишлатилган бу товуш Тошкент шевасида мустақил фонема саналмайди. Ўзбек адабий тилида X ва Ҳ ундошлари бир-биридан фаркданади.

Лаб-тиш сирғалувчи, жарангсиз ф ундоши қипчоқ лаҳжасида фонема сифатида мавжуд эмас.Унинг ўрнида ҳамиша п товуши қўлланилади: ад тил. фойда //қип.лаҳ: п а й д а, ад .тил. фарзанд // қип.лаҳ. п ә р з ә н т ад.тил ф а р қ қип.лаҳ. п а р қ, ад .тил. фаҳм //

қип.лаҳ. п а й м //п а й — и м, ад . тил. Фикр //қип.лаҳ. пикр//пик и р , ад.тил фурсат қип.лаҳ. п у р с а т ва б. Бу товуш қадимги туркий гилда учрамайди. У эски туркий ва эски ўзбек тилларида ўзлашган сўзлар ҳисобига пайдо бўлди. Шунинг учун айрим бошқа туркий іилларда ва барча ўзбек лаҳжаларида ф фонема сифатида мавжуд эмас.

Ўзбек адабий тилига ўзлашган сўзлардан кириб келган сирғалувчи ж ундоши барча ўзбек шеваларидагидек қипчоқ лаҳжасида ҳам мустақил фонема сифатида учрамайди. Аждар, журнал тарзидаги сўзларда келадиган сирғалувчи ж аффрикат җ товушига алмашади.Чунки қипчоқ лаҳжасида аффрикат җ товушининг худди қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ тилларидагидек истеъмол доираси кенг. Җол (йўл), Җомарит (жумард), Җар (жар), Җақшы (яхши), җақын (яқин), Җора (жўра), җоғары (йуқари).

Титроқ, сонор Р ундоши қипчоқ лаҳжасида тил олди, тил орқа шаклда бўлиб, худди қадимги туркий тилдагидек сўз бошида келмайди.

Ырайқан, ирӓйис, ораза, орамал каби. Бу ҳолат ҳозирги айрим туркий (қозоқ, қорақалпоқ, қирғиз каби ) тилларда ҳам сақтаниб қолган.

Ң бурун товуши қипчоқ лаҳжасида қипчоқ гуруҳига тааллуқли туркий тиллардаги каби икки вариантлидир. Тил орқа унлилар билан келадиган Ң' (таң, аң, қаң- қолиң, барың, чабың каби) ва тил олди унлилари билан келадиган Ң2 (кэң, тэң, кѳңўл, сиңил, миң, ә к ә ң ә, ў к ә ң ә) шакллари мавжуд.

Қипчоқ лаҳжасида к, г, ғ, қ, ундошлари мустақил фонема. Қўлланилиш жаҳатидан ўзбек адабий тили ва бошқа шевалардан фарқ қилмайди.

Аммо, бир томондан, улар мазкур лаҳжада оҳангдошлик қонуният билан боғлиқ равишда бир-бирига тил олди ва тил орқаликда вариант бўлиб келиш билан, иккинчи томондан, баъзан сўз охирида иккиламчи в ундошига айланиш билан ўзига хосликларга ҳам эга. Қиёсланг:

адабий тилда: қипчоқ лаҳжасида

тоғ тав

бўёғ бойов

эллик эллув

Ундош товушларнинг тадрижий тараққиётини шундай кўрсатиш мумкин.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Портлов-чилар | Сирға-лувчи | Аффри-катлар | Титроқ | Бурунтовушлар |
| Лаб-лаб ундошлар | б м |  |  |  | м |
| Лаб-тиш ундошлар |  | в ф |  |  |  |
| Тил олди ундошлар | Д т | 3 с җ ш | ж. ч | р л | Ң, й |
| Тил ўрта ундошлар |  | й |  |  |  |
| Палатал ундошлар | г к |  |  |  |  |
| Тил орқа ундошлар | қ | Ғ X |  |  | н |
| Фарингал ундошлар | ъ (айн) | X |  |  |  |

**Қипчоқ лаҳжасидаги ундошлар тизими**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лабундошлар | Тил олди ундошлар | Тил ўрта | Тил орқа |
| Саёз тил орқа | Чуқур тил орқа |  |
| жарангсиз | жарангли | жарангсиз | жарангли | жарангсиз | жарангли | жарангсиз | жарангли | жарангсиз | жарангли | Бўғиз |
| & | Сирғалувчилар |  | в | с | 3 | ш |  | й |  |  | X | ғ | X |
| ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Портловчилар | п | б | т | д |  |  |  | к | г | Қ |  |  |
| &оа | Қоришиқдар |  |  |  |  | ч | ж. |  |  |  |  |  |  |
| аОч | Бурун |  | м |  | н |  |  |  |  | ң |  |  |  |
| йе; | товушлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Ен товуш |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о | Титроқ товуш |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Овоз ва шовқиннинг иштирокига кўра | Ҳосил бўлиш усулига кўра | Ҳосил бўлиш ўрнига кўра | Бўғиз ундоши |
| Лабундошлари | Тил ундошлари |
| Лаб-лаб | Лаб-тиш | Тилолди | Тилўрта | Тилорқа | Чуқуртилорқа |
| Шовқинлилар | жарангли | Порт-ловчи-лар | Софпорт-ловчи-лар | б |  | д | г |  |  |  |
| жарангсиз | п |  | т | к |  | Қ |  |
| жарангли | Қори-шиқлар(аффри-кантлар) |  |  | җ |  |  |  |  |
| жарангсиз |  |  | Ч |  |  |  |  |
| жарангли | Сирға-лувчи-лар |  | в | В1 | Ж, з | й |  | ғ |  |
| жарангсиз |  | Ф | С, ш |  |  | X | Ҳ |
| Сонорлар |  | Порт-ловчисирға-лувчи-лар(сонорлар) | Бурунтовуш-лари | М |  | н |  | Ң |  |  |
| Ентовушлар |  |  | л |  |  |  |  |
| Титроқтовуш |  |  | р |  |  |  |  |

**Назорат топшириқлари**

1. Кдпчоқ лаҳжасидаги ундош товушларнинг ўзига хос жиҳатларини шарҳ- ланг (категория — анализ).
2. Лаҳжадаги ундошларни таҳлил қилиш асосида ушбу лаҳжанинг эски туркий тилга муносабатини белгилашга ҳаракат қилинг (категория — ана- лиз).
3. Қипчоқ лаҳжасидаги ундош товушлар билан эски ўзбек тилидаги ун- дошларни қиёслаб, улар ўртасидаги муносабатни белгиланг (категория — анализ).
4. Кдпчоқ лаҳжасидаги ундошларни бошқа туркий тиллардаги ундош то- вушлар билан қиёсланг. Улар ўртасидаги умумийлик ва хусусийлик ҳақидаги фикрингизни билдиринг (категория — анализ).
5. Қипчоқ лаҳжасидаги ундошларни ҳозирги ўзбек адабий тилидаги ундош товушлар билан қиёсланг. Адабий тил ва лаҳжа ўртасидаги муносабатни бел- гиланг (категория — анализ).
6. Қипчоқ лаҳжасининг айрим туркий тиллар билан муносабатини товуш жараёнлари мисолида изоҳланг (категория — анализ).
7. Фонетик жараён ёрдамида баъзи сўзлар этимологиясини топишга ҳара- кат қилинг (категория — анализ).
8. асосий савол бўйича ўқитувчи мақсади: Фонетик жараёнларининг узоқ давр маҳсули эканлигини қайд этиш.Бу жараёнлар тиллар, лаҳжалар ўртасидаги муносабатларни белгилаб беришда ишончли далиллигини таъкидлаш.Айрим фонетик жараёнларни шарҳлаш асосида сўзлар этимологиясини белгилашга ҳаракат қилиш.

**ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ**

* 1. Қипчоқ лаҳжасида сўзларда юз берган айрим фонетик жараёнлар ҳақида тушунча беради.
	2. Фонетик жараёнларни таҳлил қилиш асосида тиллар, лаҳжалар ўртасидаги муносабатни белгилайди.
	3. Фонетик жараёнларни шарҳлаш асосида баъзи сўзлар этимологиясини аниқлайди.
	4. Мазкур жараён ёрдамида қипчоқ лаҳжаси ва ўзбек адабий тили ўртасидаги муносабатни белгилайди.
1. **асосий саволнинг баёни:**

Товуш жараёнлари одатда тасодифий ҳодиса бўлмасдан тилнинг энг гўзал, ҳеч кимга боғлиқ бўлмаган қонуниятидир. Шунинг учун товуш жараёнлари, бир томонидан, сўзлардаги о ҳ а н г- мусиқавийликни таъминласа, иккинчидан, сўзларнинг ички табиатини белгилайди.

{Б>в} ҳодисаси туркий тилларда анча аввал бошланган бўлиб, айрим сўзларда қипчоқ лаҳжасида тарихий шакл сақланиб қолган.Бироқ сирғалишга мойил бўлган бир қатор сўзлар ҳозирги адабий тил қолипи сифатида қабул қилинган: ад. имл. т о в о қ< (тил тарихида ва қипчоқ лаҳжасида ) табақ, ад.имл. қовоқ < (тил тарихида ва қипчоқ лаҳжа- сида) қабақ, ад.имл. ч и в и н < (тил тарихида ва қипчоқ лаҳжасида) чыбын, ад.имл. ч и в и қ < (тил тарихида ва қипчоқ лаҳжасида) чыбық.

{Б} фонемаси ўзидан кейинги бўғиндаги Н товуши таъсирида қипчоқ лаҳжасида баъзан бурунлашади: бунда>мунда// мында; бундай>мундай//мындай; бурун>мурун // мурын; бурны>мурны; бўйин >мойун// мойын: Ғ>в ҳодисаси ҳам қипчоқ лаҳжаси ва қипчоқ гуруҳ туркий тилларга хосдир.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Девонулуғотиттурк»да | Қипчоқлаҳжасида | Қозоқтилида | Қорақалпоқтилида | Узбекадабийтилида |
| Тағ | Тав | Тау | Тау | Тоғ |
| Бағ | Бав | Бау | Бау | Боғ |
| Ағыр | Авыр | Ауыр | Ауыр | Оғир |
| Ағыз | Авыз | Ауыз | Ауыз | Оғиз |
| Сағ | Сав | Сау | Сау | Соғ |

Қипчоқ лаҳжасида г>й ҳодисаси ҳам мавжуд:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Девону луғотит | Қипчоқ | Қозоқ | Узбек адабий |
| турк»да | лаҳжасида | тилида | тилида |
| ѳгрән | уйрән | уйрен | ўрган |
| игнә | иинә | иине | игна |
| эгир | ииир | ииир | эгир |
| эгин | ииин | ииин | эгин |

Н>М: ўнбир>омбир, кўнмайди>кѳммәйди, унмайди>ѳммәйди. 04: қочса > қачча, ичсак> иччәк, сочса> чәччә.

ОШ : тошса> ташша, пишса> пишшә, қўшса> қошша.

Т>Л: қутлуғ бўлсин > қуллы босын, қатлама > қаллама.

т>с: бетсиз > бессиз.

ч>с: уч сўм > ўс сом.

ш>с: беш сўм > бессом.

з>с: тузсиз > тўссиз, қизсиз> қыссыз.

з>ч: қизча> қычча.

ҳ>к: маҳкам>мӓккӓм.

Оғзаки нутқда баъзи товушларнинг тушиб қолиш ҳолати ҳам мавжуд. Бу бир томондан қипчоқ лаҳжасини бошқа лаҳжалар билан иккинчи томондан айрим туркий тиллар билан умумийлигини таъкидлайди. Сўзга қўшимча қўшилиши натижасида баъзан ўзак- даги Л ундоши тушиши мумкин: ол + ған > аған, солсақ > сасақ, олсақ >асақ, бўлма> бома.

Қипчоқ лаҳжасида баъзан сўз охирида қ, ғ, к ундошларининг тушиш ҳолати мавжуд:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Девонулуғотиттурк»да | Қипчоқлаҳжасида | Қозоқтилида | Қорақалпоқтилида | Узбекадабийтилида |
| Ачығқуруғқатығсарығ | Аччықурықаттысары | Ашықурықаттысары | Ашшықурықаттысары | Аччиққуруққаттиқсариқ |

Лаҳжада бундан бошқа товуш жараёнлари ҳам жуда кўп. Агар улар тил тарихи билан қиёсланиб, тадрижий тараққиёти таҳлил этиладиган бўлса, ўша сўзнинг этимологиясини ҳам аниқлаш мумкин. Мисол учун ҳозирги адабий тилдаги «қовоқ» сўзининг тадрижий тараққиётини таҳлил қилиб кўрайлик:

қоп + қоқ>қопқоқ>қопоқ>қобоқ>қовоқ.

**Назорат топшириқлари**

1. Қипчоқ лаҳжасидаги айрим товуш жараёнларини таҳлил қилиб, унинг мумтоз тилимиз билан алоқасини, муносабатини шарҳланг (категория — анализ).
2. Товуш жараёнлари асосида қипчоқ лаҳжасининг бошқа лаҳжалар билан хусусий ва умумий жаҳатларини белгиланг (категория — анализ).
3. Қипчоқ лаҳжасининг айрим туркий тиллар билан муносабатини товуш жараёнлари мисолида изоҳланг (категория — анализ).
4. Фонетик жараён ёрдамида баъзи сўзлар этимологиясини топишга ҳара- кат қилиб кўринг (категория — анализ).
5. Фонетик жараёнлар асосида қипчоқ лаҳжасининг ўзбек адабий тилига муносабатини белгилашга ҳаракат қилинг (категория — анализ).
6. асосий савол бўйича ўқитувчи мақсади: Оҳангдоиілик — сингармонизм ҳақида тушунча бериш. Бу қонуниятнинг мумтоз тилимизга муносабатини белгилаш. Оҳангдошликнинг қипчоқ лаҳжасига муносабатини шархдаш. Ўзбек адабий тили ва оҳангдошлик масаласига талабаларнинг эътиборини қаратиш.

**ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ**

* 1. Талабаларга оҳангдошлик ҳақида тупгунча беради.Унинг нутқцаги ўрнини белгилайди.
	2. Оҳангдошлик қонуниятининг мумтоз тилимизга муносабатини шарҳлайди.
	3. Оҳангдошлик ва қипчоқ лаҳжаси масаласини изоҳлайди.
	4. Оҳангдошлик ва ҳозирги ўзбек адабий тили муоммаларини шарҳлайди.
1. **асосий саволнинг баёни:**

Оҳангдошлик ҳодисаси туркий тилларда қадимдан мавжуд бўлиб, у товушлардаги уйғунликни, ўзаро оҳангдошликни таъминлайди. Одатда, оҳангдошлик ҳақида гап кетганда, кўпинча, унлилардаги тил олдилик ва тил орқалик, ҳамда лабланганлик ва лабланмаганлик тўғрисида гапирилади. Ваҳоланки, оҳангдошлик ҳодисаси бу билан тугамайди. Лабланганлик, яъни лаб уйғунлиги фақат унли товушларга хос ҳодиса. Аммо танглай уйғунлиги қонуниятига биноан, товушлардаги тил олдилик ва тил орқалик хусусияти ҳисобга олинади. Бундай ажралиш нафақат унлиларда, балки тилимиз тарихига назар ташласак, балки ундош товушларда ҳам мавжуд бўлган. Қиёсланг: қағанқа-ҳоқонга, алым -олим, қарз, оғызғару-ўғузга, соқум-сўқим, кучуг-кучни, козум-кўзим каби.

Оҳангдошликдаги учинчи жараён — бу ундош товушлардаги жаранглилик ва жарангсизлик ҳодисаси саналади. Бу жараён ҳам туркий тиллар тарихининг қадимги давридан бошлаб амал қилинган.

Оҳангдошлик эски туркий тил даврида ҳам мавжуд бўлиб, туркий тиллар тарихида бу жараён ҳақида дастлаб Маҳмуд Кошғарий фикр билдирган. Олим туркий тилларнинг ўзак характерига қараб қўшимчаларнинг қаттиқ, юмшоқдикда фарқланганлигини таъкидлайди.

А.М. Шчербак эски ўзбек тили даврида биринчи тип, яъни танглай уйғунлигининг сақланган ва бузилган ҳоллари бор, иккинчи тип, яъни лаб уйғунлигида эса бузилиш ҳолати мавжуд деб кўрсатади. Филология фанлари доктори, академик А. Рустамов эса XV аср ўзбек адабий тилида сингармонизмнинг ҳар учала қонуни, яъни унлилардаги танглай уйғунлиги ҳамда ундошлардаги жаранглилик ва жарангсизлик уйғунлиги бор деган хулосани билдиради: атасы (рабғ)-отаси, отурмаз (ХШ)-ўтирмас, қатла (МН)-қатла, сўлўк (Аттуҳфатуз)-ўзлўклўк, йўзўңдин (МН)-юзингдин, тўшти (ХШ)-тушди, улуғлуғ (ХШ)-улуғлик, кѳңўл (МН)-кўнгил каби.

Қипчоқ лаҳжасида ҳам тил тарихидаги оҳангдошликнинг ҳар уч ҳолати амал қилади. Хусусан танглай уйғунлигига биноан ўзак ва қўшимчадаги тил олдилик ва тил орқалик ҳолати нутқдаги қулайлик боис сақланиб қолган: тиш+тиң-тишнинг; қол+дың-қўлнинг, әкәси, ўкәеи, тағасы, ағасы, сынды, тынды, кәлди, кѳрди, бѳлди, кѳзўм, қолум (қолым, кѳзим), сѳзўм (сѳзим) тѳзўм, улум (улым) каби.

Қипчоқ лаҳжасида айрим ҳолатда лаб оҳангдошлиги бузилиши мумкин. Бироқ танглай уйғунлиги, яъни тил олдилик ва тил орқалик нутқда тўлиқ сақланади.

Ундош товушлардаги жаранглилик, жарангсизлик ҳодисасига ҳам қипчоқ лаҳжасида амал қилинади: иш + тән (ишдан), қыш + тан (қишдан), кэпти (кепди), кэтти (кетди), ўш+тә (учта), қыш+та (қишда).

**Оқыш+та** (ўқишда); **ўй+гэ** (уйга), **той+ға** (тўйга), **қал+ды** (қолди), **бар+ды** (борди), **бол+ды** (бўлди), **бѳл+ди** (бўлди), **кѳр+ди** (кўрди), **сѳз+гэ, кѳз+гәэ, кэл+ди** каби.

Одатда, оҳангдошлик ҳодисаси нутқца қулайликни таъминлаш, талаффузда бир меъёрни юзага келтиришда муҳим ўрин тутади. ТТТу билан бирга талаффуздаги ўша меъёр нутқда маълум бир мусиқа, оҳангни шакллантиришни юзага келтиришга ёрдам беради.

Узбек адабий тилида ҳам оҳангдошлик қонунияти аксарият амал қилади: Лабиал уйғунлик бузилгани билан ундошлардаги жаранглилик, жарангсизлик ва танглай уйғунлиги нутқ равонлиги, унинг мусиқавийлигини таъминлашга хизмат қилади.

**Назорат топшириқлари**

1. Оҳангдошлик қонуниятининг нутқца тутган ўрнини белгиланг (катего- рия — анализ).
2. Оҳангдошлик ҳодисасини шарҳлашга ҳаракат қилинг (категория — ана- лиз).
3. Мумтоз тилимиз ва оҳангдошлик қонуниятини шарҳланг (категория — анализ).
4. Қипчоқ лаҳжаси ва оҳангдошлик қонуниятини изоҳланг (категория — анализ).
5. Оҳангдошлик ва ҳозирги ўзбек адабий тили муносабатини белгиланг (категория — анализ).

**Талабалар учун мустақил иш топшириқлари**

1. Қипчоқ лаҳжаси вакиллари нутқидан транскрипцияда бирорта эртак ёки ҳикоя ёзиб олиш.
2. Ёзиб олган ҳикоя асосида қипчоқ лаҳжасидаги унлиларни жадвалга жойлаштириш.
3. Матн асосида ундошларни жадвалга жойлаштириш.
4. Матндаги сўзларда оҳангдошлик турларини белгилаш.
5. Ушбу матнни ўзбек адабий тили талаффуз меъёрига солиш. Ушбу матн асосида лаҳжа ва адабий тил муносабатини белгилаш.

**Фойдаланиш учун адабиётлар**

1. Данияров X. Опыт изучения джекающих диалектов в сравнении с узбекским литературным языком. Т.: «Фан», 1975.
2. Дониёров X. Эски ўзбек адабий тили ва қипчоқ диалектлари. Тошкент, 1976.
3. Абдуллаев Ф. Ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси. Т.: «Фан», 1978.
4. ИшаевА. Қорақалпоғистондаги ўзбек лаҳжаси. Т.: «Фан», 1977.
5. Тўйчибоев Б. Ўзбек тилининг тараққиёти босқичлари. Т.: «Ўқи- тувчи», 1996.
6. МАВЗУ. **ҚИПЧОҚ ЛАҲЖАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

**Асосий саволлар:**

1. Қипчоқлаҳжасида исм ва унинг ўзбек адабий тилига муносабати.
2. Қипчоқлаҳжасида феъл ва унинг ўзбек адабий тилига муносабати.

**Мавзуга оид таянч тушунча ва иборалар:**

Қипчоқ лаҳжасида кўплик кўриниши, унинг ўзбек адабий тилига муносабати, қипчоқ лаҳжасида эгалик кўрсаткичи, унинг ўзбек адабий тилига муносабати, қипчоқ лаҳжасида келишик қўшимчалари, ўзбек адабий тилига муносабати, қипчоқ лаҳжасидаги баъзи олмошларнинг ўзбек адабий тилига муносабати, қипчоқ лаҳжасида феъл кўринишлари, ўзбек адабий тилига муносабати, қипчоқ лаҳжасида сифатдош шакли, ўзбек адабий тилига муносабати, қипчоқ лаҳжасида равишдош кўриниши ва ҳ.

1. асосий савол бўйича ўқитувчининг мақсади: Қипчоқ лаҳжасидаги кўплик кўринишини ўзбек адабий тили билан қиёслаб таҳлил қилиш. Лаҳжадаги эгалик кўрсаткичларини шарҳлаш, адабий тил билан муносабатини белгилаш, қипчоқ лаҳжасидаги келишик кўрсат- кичларини шарҳлаш ўзбек адабий тили билан лаҳжадаги баъзи олмошларнинг ўзбек адабий тилига муносабатини белгилаш.

**ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ**

* 1. Қипчоқлаҳжасидаги кўплик кўрсаткичларини шарҳлайди, ўзбек адабий тилига муносабатини белгилайди.
	2. Қипчоқ лаҳжасидаги эгалик кўрсаткичларини шарҳлайди, унинг ўзбек адабий тилига муносабатини изоҳлайди.
	3. Қипчоқ лаҳжасидаги келишик кўрсаткичларини изоҳлайди, ўзбек адабий тилига муносабатини белгилайди.
	4. Қипчоқ лаҳжасидаги айрим бошқа исмларни қайд этади, уларнинг ўзбек адабий тилга муносабатини белгилайди.
1. **асосий саволнинг баёни:**

Қипчоқ лаҳжасида отларда кўплик шакли - л ә р/-л а р, -нәр/-нар қўшимчалари билан ҳосил қилинади: кишиләр, қойлар, адамнар, кийимнәр. Ўзбек адабий тилвда -лар.

Қипчоқ лаҳжасида с ә н иккинчи шахс бирлик, с и з иккинчи шахс бирлик ҳурмат, силар кўплик, одций муносабат, сизлар кўплик ҳурмат маъноларида кўлланилади.

Ўзбек адабий тилидан фарқли равишда қипчоқ лаҳжасида 1-шахс кўпликлар қўшимчасини олмайди ва бизлар шаклида ишлатилмайди.

-л ә р кўплик қўшимчаси қипчоқ лаҳжасида адабий тилдан ва шаҳар гуруҳ шевалардан фарқли равишда ҳурмат маъносида келмайди (атамнар эмас, атам) ва феълларга қўшилмайди (бардылар эмас барды).

Феълнинг кўплик шакли қипчоқ лаҳжасвда адабий тилдан фарқпи равишда баъзан шахс-сон қўшимчаларидан олдин келиши мумкин бардыларңыз, кэлдиләриңиз каби.

Қипчоқ лаҳжасидаги эгалик кўрсаткичи адабий тил билан ўзининг кўп шаклдалиги билан фарқланади.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Бирлик | Кўплик |
| Ша-хс | Қипчоқ лаҳжасида | Узбекадабийтилида | Қипчоқ лаҳжасида | Узбекадабийтилида |
| I | -м -им -ым: ўйим, қойым, ботам | >3 1 1 | -мис, -мыс, -имис, ымыс: ботамыс, эчкимис, кийимимис | -миз,-имиз. |
| II | -ң, -иң, -ың: сѳзің, эчкиң, тайың | -нг,-инг | -лэриң, -ларың:эчки-лэриң,тайларың | -ларинг |
|  | -ңис, -ңыс, -иңис, ыңыс: (ҳурмат маъно- сида): әк әңис, апаңыс, атаңыс, сѳзиңис | -низ-ингиз | -лэриңис, -ларыңыс: (хурмат маъносида): экэлэриңис, апаларыңыс | -ларин-гиз |
| III | -си/-сы, -и, -ы: улы, қызы, кѳнди, әк әси, атасы | -си,-и | -си, -сы, -и, -ы, -ләри, лары: балалардың эчкиси, балалардың қойы, эчкилари, қойлары | -лари |

Қипчоқ лаҳжасида келишик кўрсаткичлари адабий тил билан ўзининг кўп шаклдалиги жиҳатдан қисман фарқланади.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Қипчоқлаҳжасида | Ўзбекадабийтилида |
| № | Келишиклар | қўшимчалар | қўшимчалар |
| 1 | Бош | — | — |
| 2 | Қаратқич | -ниң,/-ның,-дин,/-дың,-тиң/-тын, иң/ың: әкәмниң, атамның, ўйдиң, қойдың, иштин, қыштың,бизиң,сизиң, | -нинг |
| 3 | Тушум | -ни/-ны,-ди/-ды,-ти/-ты: баланы, кишини, ўйди, қойды, ишти, қышты. | -ни |
| 4 | Жўналиш | -гә/-ға,-кә/-қа,- ә/-а,-нә/-на: ўйгэ, тойға, ишкә, қошқа, әкәмә, атама, ѳзиңә, қолыңа. | -га,қа,ға. |
| 5 | Ўрин-пайт | -дә/-да, -тә/ —та: ўйдә, тойда, иштә, қошта. | -да |
| 6 | Чиқиш | -дан/-дән,-тан/-тән,-нан/-нән: қойдан, уйдән, қоштан, иштән, наннан, жўзўмнән. | -дан |

Қипчоқ лаҳжасидаги олмошларнинг ҳам адабий тил билан умумийлиги мавжуд.

|  |  |
| --- | --- |
| Бирлик | Кўплик |
| Ша- | Қипчоқ | Адабий тилда | Қипчоқ | Адабий тилда |
| хс | лаҳжасида |  | лаҳжасида |  |
| I | Мэн | Мен | Биз | Биз |
| II | Сэн | Сен | Силар, сизлар | Сиз |
|  | Сиз | Сиз |  |  |
| III | 0/ у- ул/ ол | У | Улар/ олар | Улар |

|  |  |
| --- | --- |
| Қипчоқ лаҳжасида | Ўзбек адабий тилида |
| У/о ул/ол | У (ул) |
| Бу/бул | Бу |
| Шу / шул, шо / шол | Шу (шул) |
| Унда / онда, мунда / мында | Унда, бунда |
| — | Ўша |

**Назорат топшириқлари**

1. Қипчоқ лаҳжасидаги отларда кўпликнинг ифодаланишини шарҳланг. Уларнинг адабий тилга муносабатини белгиланг (категория — билиш).
2. Қипчоқ лаҳжасида -лар/ -лэр қўшимчасининг олмошга ва феълга қўши- лишидаги ўзига хосликларни изоҳланг. Адабий тил билан қиёсланг (катего- рия — билиш).
3. Лаҳжадаги кўплик ва ҳурмат муносабатини тушунтиришга ҳаракат қилинг (категория — билиш).
4. Қипчоқ лаҳжасидаги эгалик кўрсаткичини тушунтиринг. Адабий тилга муносабатини белгиланг (категория — билиш).
5. Қипчоқ лаҳжасидаги келишик кўрсаткичларини изоҳланг. Адабий тил билан муносабатини аниқланг (категория — идрок).
6. Қипчоқлаҳжасидаги баъзи олмошларни адабий тил билан қиёслаб шарҳ- ланг (категория — идрок).

**ТЕСТЛАР:**

1. Қипчоқ лаҳжасида кўплик қўшимчаси шакллари қайси қаторда тўлиқ кўрсатилган.
2. -ләр /-лар.
3. -ләр/-лар, нәр/-тәр.
4. -дар/-дәр, -тар/-тәр.

Д. -ләр/-лар, -нәр/-нар, -әр/-тар.

Е. -ләр/-лар, -дәр/, -дар.

1. -ңис /-ңыс, -иңис/-ыңыс шакллари қипчоқ лаҳжасида қайси маънода қўлланилади?
2. шахс-сон кўрсаткичи маъносида.
3. II шахс эгалик кўрсаткичи оддий муносабат.
4. II шахс эгалик кўрсаткичи ҳурмат маъносида.

Д. II шахс эгалик кўрсаткичи кўплик маъносида.

Е. II шахс буйруқ маъносида.

1. Қипчоқ лаҳжасида -ң, иң, -ың шакллари қайси маънода қўлланилади?
2. II шахс буйруқ маъносида.
3. III шахс буйруқ маъносида.
4. II шахс эгалик кўрсаткичи, қўплик.

Д. II шахс эгалик кўрсаткичи, оддий муносабат.

Е. II шахс эгалик кўрсаткичи, ҳурмат маъносида.

1. **-гә/ -ға, кә/-қа, ә/-а, ңә/-ңа** қандай қўшимча?
2. Ўрин-пайт келишиги қўшимчаси.
3. Чиқиш келишиги қўшимчаси.
4. Сўз ясовчи қўшимча.

Д. Шакл ясовчи кўшимча.

Е. Жўналиш келишиги қўшимчаси (категория — идрок).

1. асосий савол бўйича ўқитувчи мақсади: Қипчоқ лаҳжасидаги феълнинг шахсли шакли ҳақида талабаларга изоҳ бериш. Уларнинг ўзбек адабий тилига муносабатини белгилаш. Қипчоқ лаҳжасидаги феълнинг шахссиз шакллари ҳақида тушунча бериш. Ўзбек адабий тилидаги шакллар билан муносабатини белгилаш.

**ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ**

* 1. Қипчоқ лаҳжасидаги феълнинг шахсли шакллари ҳақида тушунча беради.
	2. Лаҳжадаги шакллар билан адабий тилдаги шакллар ўртасидаги муносабатини белгилайди.
	3. Қипчоқ лаҳжасидаги феълнинг шахссиз шаклларини изоҳлайди.
	4. Лаҳжа ва адабий тил ўртасидаги муносабатини шарҳлайди.
1. **асосий саволнинг баёни:**

Қипчоқ лаҳжасвдаги феълнинг шахсли шакли умумий ҳолда ҳозирги ўзбек адабий тили билан мос келади. Аммо уларнинг баъзи ўзига хос жиҳатлари ҳам мавжуд. Чунончи, ўзбек адабий тилида феълнинг ҳозирги келаси замон III шахс кўплик шакли бордилар//борди, келдилар//келди тарзида қўлланса, қипчоқ лаҳжасида фақат борди, келди кўринишда ишлатилади. Чунки қипчоқ лаҳжасида феълга кўплик «-лар» қўшилмайди. Кўплик кўрсаткичи фақат отга қўшилади.

Узбек адабий тилидаги «қол» кўмакчи феъли маъноси қипчоқ лаҳжасвда қўшимча шаклдаги «ғай» кўмакчи феъли билан ифодаланади: борақол, -барағай, келақол-кэлэғай, ёзақол-җазағай.

Феълнинг бўлишсиз шакли қипчоқ лаҳжасида икки фонетик вариантда ифодаланади: тавмайды //таппайды.

Ҳозирги замон давом феъли қипчоқ лаҳжасида -ә /-а, -п, -ип/-ьш шакли равишдошга шахс-сон кўшимчасининг тўлиқ кўринишини олган кўмакчи феълларни қўшиш йўли билан ҳосил кдлинади:

**Ҳозирги замон феъли**

|  |  |
| --- | --- |
| Бирлик | Кўплик |
| Ша-хс | Қипчоқлаҳжасида | Адабийтилда | Қипчоқ лаҳжасида | Адабийтилда |
| I | Баражатыппан | Бораётибман | Айтып турыппыз | Айтиб турибмиз |
| II | БараҗатыпсанБараҗатыпсан | БораётибсанБораётибсиз | Айтып турыпсьшар Айтып турыпсызлар | Айтиб турибсиз Айтиб турибсизлар |
| III | Баражатыты | Бораётибди | Айтып турыпты | Айтиб турибдилар |

**Ўтган замон феъли**

|  |  |
| --- | --- |
| Бирлик | Қўплик |
| Ша- | Қипчоқ | Адабий | Қипчоқ | Адабий |
| хс | лаҳжасида | тилда | лаҳжасида | тилда |
| I | бардым | бардим | кэлдик | келдик |
| II | бардын | бординг | кэлдиларинис | келдингиз |
|  | баппыныс | бордингиз | кэлдиләрин | келдиларинг |
| Ш | барды | барди | кэлди | келдилар |

**Истак майли**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бирлик | Кўплик |
| Шахс | Қипчоқ | Адабий | Қипчоқ | Адабий |
|  | лаҳжасида | тилда | лаҳжасида | тилда |
| I | барайын | борай | барайық | борайлик |
|  | кэләиин | келаи | кэләйик | келаилик |
|  | кѳрәйин | кураи | кѳрәиик | кураилик |

**Буйруқ майли**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бирлик | Кўплик |
| Шахс | Қипчоқлаҳжасида | Адабийтилда | Қипчоқлаҳжасида | Адабийтилда |
| II | Бар (оддий муносабат) аң (ҳурмат муносабат) | БорОлинг(ҳурмат) | Барыңнараңызлар | Борингларолинглар |

**Шарт майли**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бирлик | Кўплик |
| Шахс | Қипчоқ | Адабий | Қипчоқ | Адабий |
|  | лаҳжасида | тилда | лаҳжасида | тилда |
| I | барсам | борсам | барсақ | борсак |
| II | барсаң (одций | борсанг | барсаларың | борсаларинг |
|  | муносабат) |  | (одций муносабат) |  |
|  | барсаңыс | борсангиз | барсаларыңыс | борсаларингиз |
|  | (ҳурмат) |  | (ҳурмат) |  |
| III | барса | борса | барса | борсалар |

Ҳаракат номи қипчоқ лаҳжасида -ш, -иш/-ыш қўшимчаси билан ҳосил қилинади: айтыш кэрэк-айтиш керак, барыш қачмас-бориш бўлса қочмас.

-в, -ув/-ўв қўшимчаси ҳам лаҳжада ҳаракат номи ясашда қатнашади: Барув-борув, кэлўв-келув, айтув-айтув.

-Мақ/-мәк қўшимчаси ҳам қипчоқ лаҳжасида баъзан ҳаракат номи ясашда иштирок этади: Тавмақ-топмоқ, кѳрмәк-кўрмоқ, ичмәк- ичмоқ, айтмақ-айтмоқ.

Равишдош шакли қипчоқ лаҳжасида феъл ўзагига -а, -ә, -п, -ип, - ып қўшимчаларини қўшиш билан ҳосил қилинади: Мэни кѳрә, чавып кэтти мени кўра, чопиб кетди.

Сифатдош шакли қипчоқ лаҳжасида -гән, -ған, -қан/-кән қўшимчаси билан ясалади: Оқыған бала-ўқиган бола, кэгән мийман- келган меҳмон, ѳткән ѳмир-ўтган умр, айтқан гәп-айтган гап.

-й, -а/-ә +турған: ишләйтурған адам — ишлайдиган одам. Боратурған адам, кэләтурған адам — келадиган одам.

**Назорат топшириқлари**

1. Қипчоқ лаҳжасидаги феълларнинг шахсли шаклини шарҳланг. Уларнинг ўзбек адабий тил билан муносабатини белгиланг (категория — анализ).
2. Қипчоқ лаҳжасидаги ҳозирги замон давом феълини изоҳланг.Адабий тилга муносабатини белгиланг (категория — анализ).
3. Қипчоқ лаҳжасидаги ўтган замон феълини шарҳланг.Адабий тилга му- носабатини белгиланг (категория — анализ).
4. Қипчоқ лаҳжасидаги истак майлини изоҳланг.Уларнинг адабий тилдаги шакллари билан муносабатини аниқланг (категория — анализ).
5. Шарт майлининг лаҳжадаги шакли билан адабий тилдаги кўринишини қиёслаш асосида ўз фикрингизни баён этинг (категория — анализ).
6. Лаҳжадаги ҳаракат номи кўринишларини адабий тил билан қиёслаб шарҳланг (категория — анализ).
7. Равишдош шакллари бўйича қипчоқ лаҳжаси билан адабий тил муноса- батини қандай изоҳлаган бўлардингиз (категория — анализ)?
8. Сифатдош шакллари асосида қипчоқ лаҳжаси ва адабий тил муносабат- ларини белгилашга ҳаракат қилинг (категория — анализ).

**ТЕСТЛАР:**

1. Қипчоқ лаҳжасида «-ә/-а, -п, -ип/-ып + шахс-сон қўшимчаси» моделида қандай категория ҳосил қилинади?
2. Равишдош шакли.
3. Ҳозирги замон давом феъли.
4. Келаси замон феъли.

Д. Ўтган замон феъли.

Е. Ўтган замон давом феъли.

1. -йын/-йин, -айын/-әйин шакли қандай категория ҳосил қилади?
2. Истак майли.
3. Буйруқ майли.
4. Шарт майли.

Д. Ўтган замон давом феъли

Е. Келаси замон феъли.

1. -в, -ув/-ўв кўриниши қанақа грамматик категория ҳосил қилишда қатнашади?
2. Равишдош ясайди.
3. Сифатдош ясайди.
4. Ҳаракат номи ясайди.

Д. Феълни шахсли шаклини ҳосил қилади.

Е. Ҳолат феълини ясайди.

1. «-й-а/-ә + турған» шакли қанақа грамматик категория ҳосил қилади?
2. Равишдош ҳосил қилади.
3. Сифатдош ҳосил қилади.
4. Ҳаракат номи ҳосил қилади.

Д. Келаси замон давом феълини.

Е. Ўтган замон феълини ҳосил қилади (категроия — анализ).

**Талабалар учун мустақил топшириқлар**

1. Ўз шевангиздан тўплаган материалингиз асосида кўплик қўшимчасининг қўлланилиш чегарасини белгилашга ҳаракат қилинг.
2. Тўплаган манбангизга асосланиб, ўз шевангиздаги келишик, эгалик кўрсаткичларини аниқланг. Уларнинг қипчоқ лаҳжасига муносабатини белгиланг.
3. Ўз шевангиздан йиққан манбангиздан феълнинг шахсли шаклини ажратинг.Уларни қипчоқ лаҳжаси билан қиёсланг.
4. Ўз шевангиз бўйича тўплаган манбангиздан феълнинг шахссиз шаклларини ҳосил қилувчи кўринишларини қипчоқ лаҳжаси билан қиёсан шарҳланг.

**Фойдаланиш учун адабиётлар**

Е Данияров X. Опыт изучения джекающих диалектов в сравнении с узбекским литературным языком. Т.: «Фан», 1975.

1. ИшаевА. Қорақалпоғистондаги ўзбек шевалари. Т.: «Фан», 1977.
2. Тўйчибоев Б. Ўзбек тилининг тараққиёт босқичлари. Т.: «Ўқитувчи», 1996.
3. МАВЗУ. **ҚИПЧОҚ ЛАҲЖАСИ ЛЕКСИКАСИ**

**Асосий саволлар:**

1. Қипчоқ лаҳжа ва шевалари лексикасини чуқурлаштириб ўрганиш масаласи.
2. Қипчоқ лаҳжа лексикасининг семантик турлари.
3. Қипчоқ лаҳжа шеваларининг лексик-стилистик қатламлари ва соҳалар бўйича турлари.

**Таянч тушунча ва иборалар:**

Шарқий гуруҳ қипчоқ шевалари, ғарбий гуруҳ қипчоқ шевалари Фарғона гуруҳ қипчоқ шевалари, Жанубий гуруҳ қипчоқ шевалари, қипчоқ шеваларининг Шимолий Хоразм гуруҳи, қипчоқ шеваларидаги умумий томонлар, тафовутлар, қипчоқ лаҳжасининг семантик турлари, қипчоқ лаҳжасининг айрим соҳалар бўйича турлари, лексик-семантик қатламлари.

1. асосий савол бўйича ўқитувчи мақсади: Қипчоқ лаҳжа ва шеваларини гуруҳлаштиришга ҳаракат қилиш.Гуруҳлардаги лексик умумийлик ва хусусийликни изоҳлаш.

**ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ**

* 1. Қипчоқ лаҳжасининг гуруҳлаштирилиш сабабини изоҳлайди.
	2. Қипчоқ лаҳжасини гуруҳлаштириб шарҳлайди.
	3. Гуруҳлардаги умумийлик ва хусусийликка эътиборни қаратади.
1. **асосий саволнинг баёни:**

Сўзлар тилнинг ойнаси.Шу сабабли бир гуруҳдаги шеваларнинг ўзаро тафовути ва умумийлиги бу соҳада кўзга аниқроқ ташланади.

Бундай хусусият қипчоқ лаҳжасига ҳам хос бўлганлигидан шевашуносликда улар ҳудудий жиҳатдан гуруҳлаштириб ўрганилади.

1. Қипчоқ шеваларининг Шарқий гуруҳи (Шарқий қипчоқдиалекти). Самарқанд шаҳрининг шарқ томони. Бекобод шаҳри ва Бекобод туманига қадар тарқалган қипчоқ лаҳжалари. Жиззах вилоятининг асосий қисми (Бахмал, Ғаллаорол, Зомин ва б.). Сирдарё вилоятининг бир қисмини ўз ичига олади (X. Дониёров ва б.).
2. Ғарбий гуруҳ қипчоқ шевалари (Ғарбий қипчоқдиалекти). Ғарбий гуруҳ қипчоқ шевалари асосан Самарқанд шаҳридан ғарбга томон қисмини ва Навоий вилоятининг асосий қисмини ўз ичига олади (Н. Ражабов ва б.).

Шарқий ва Ғарбий гуруҳ қипчоқ шевалари ўртасида маълум даражада тафовут мавжуд.

1. Фарғона гуруҳ қипчоқ шевалари (Фарғона водийси қипчоқ диалекти).

Бу гуруҳга кирувчи қипчоқ шевалари деярли бутун Фарғона водийсига тарқалган.Қипчоқ шевалари Андижон (С. Иброҳимов), Шаҳрихон ва Асака атрофларида, Тошлоқ, Балиқчи, шунингдек, Янгиқўрғон (Ф. Абдуллаев), Уйчи (А.Ю. Алиев) ва бошқа туманларда ҳамда Қўқон (Ш. Носиров) шаҳри атрофларида учрайди.

Бу шевалар қорлуқ-чигил типидаги шевалардан ҳам қисман фарқланади. Шубҳасиз шевалардаги интеграция аҳолининг зич жойланиши билан ҳам боғлиқ.

1. Жанубий гуруҳ қипчоқ шевалари (Жанубий-қипчоқ диалекти). Бу гуруҳ шевалари Қашқадарё (Б.Жўраев, А.Шерматов) ва Сурхондарё вилоятининг катта ҳудудига, шунингдек, Тожикистоннинг жанубий туманларига тарқалган. Бу гуруҳ қипчоқ лаҳжалари ҳам худди Самарқанд ва Жиззах вилоятидаги қипчоқ лаҳжалари каби ўзининг хусусиятини сақлаб келмоқда.
2. Қипчоқ шеваларининг Шимолий Хоразм гуруҳи (Шимолий Хоразм қипчоқ диалекти). Бу гуруҳ қипчоқ шевалари профессор Е.Д. Поливанов, Ф.А. Абдуллаев томонидан, Қорақалпоғистондаги қипчоқ шевалари А.Ишаев томонидан ўрганилган.

**Назорат топшириқлари**

1. Қипчоқ лаҳжаси нима сабабдан яна гуруҳларга ажралишини изоҳланг (категория — билиш).
2. Қипчоқ лаҳжаси қандай гуруҳларга бўлинади.Уларнинг шундай номла- ниш сабабини тушунтиринг (категория — билиш).
3. Қипчоқ лаҳжаларини қайси олимлар ўрганган? Уларнинг қандай асар- ларини биласиз (категория — билиш)?
4. Ўзингизнинг шевангиз қайси гуруҳга мансуб (категория — билиш)?
5. Тест: Қипчоқ лаҳжаси неча гуруҳга бўлинади (категория — билиш)?
6. 2 гуруҳга
7. 3 гуруҳга.
8. 4 гуруҳга.

Д. 5 гуруҳга.

Е. 6 гуруҳга.

1. асосий савол бўйича ўқитувчи мақсади: Қипчоқ шевалари лексикасининг семантик турлари ҳақида фикр билдириш. Сўзлардаги семантиканинг боғлиқ жиҳатларини изоҳлаш.Лаҳжалардаги сўзларнинг шу хусусият жиҳатидан адабий тил билан муносабатини белгилаш. Шу йўл билан ўз шевасига меҳр уйғониш.

**ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ**

* 1. Қипчоқ шевалари лексикасининг семантик турларини изоҳлайди.
	2. Сўзлар семантикасининг юзага келишида у билан боғлиқ воситалар ҳақида фикр билдиради.
	3. Лаҳжалардаги сўзларни семантик жиҳатдан адабий тилдаги шакллари билан қиёслайди.
	4. Улар ўртасидаги муносабатини белгилайди.
	5. Ушбу усул билан талабаларда ўз шевасига нисбатан меҳр уйғотади.
1. **асосий саволнинг баёни:**

Қипчоқлаҳжасидаги сўзларни семантик жиҳатдан кўп маънолилик, маънодошлик, шаклдошлик, зид маънолилик, сўз маъноларининг ўзгариш, кўчма маънолиги ва бошқа жиҳатлари нуқтаи назардан таҳлил қилиш мумкин.

Қипчоқ лаҳжасида сўзларда кўп маънолилик кишиларнинг тана аъзоларига, ёки киши ё нарсаларнинг бошқа бирор белгисига нисбат бериш натижасида юзага келади. Чунончи, баш-одамнинг боши, тавдың башы (тоғнинг боши), бувдайдың башы (буғдойнинг бошоғи), авулдың башы (қишлоқнинг бошланиши), қазандын бошы (қозоннинг ёни), очақтың башы (ўчоқнинг ёни), дарахтың башы (дарахтнинг боши, шохи), арыктың башы (ариқ қулоғининг бошланиши), сувдың башы (сувнинг боши), баштан (аввалдан, илгаридан), соқа баш (бир ўзи) бирикмаларидаги кўчма маъно «бош»сўзига нисбат бериш натижасида юзага келган «Бош» сўзининг кўчма маъноси қипчоқ лаҳжасида адабий тилга нисбатан кўпроқ.

Қаш-одамнинг қоши. Шу билан боғлиқ бўлган кўчма маънолари: ийәрдиң қашы эгарнинг қоши, машанъң қашы, устымдың қашы. Лекин қипчоқ лаҳжасида «Фалон хўжалик қошидаги мактаб» тарзли бирикмалар қўлланилмайди.

Ақ, оқ сўзи асосан эзгулик тимсоли сифатида қўлланилади. Бу сўз оқ рангни билдириш билан бир қанча қўшимча маъноларда ҳам келади: ақ кѳңил (оқ кўнгил) одам, ақ (оқ)-гуноҳсиз одам, ақлап гәпирди-ён босиб гапирди, ақланды - кечирилди, ақжўзли болды - обрўли бўлди, кѳңни ақ адам — тўғри дилкаш одам, ағартырмақ — оқартирмоқ, ювиб- тарамоқ, парвариш қилмоқ, ағыны ақлады, кѳгини кѳклэди — оқини оқлади, кўкини кўклади, тарбиялади, хизматини меъёрига етказди, парвариш ьдилди. Аққа тойды — сут-қатиққа тўйди, авзы (эрини) ағарып қалды — лаби оқариб қолди (тўйинди, турмуши яхшиланди). Ақ (ағарған)-гўштнинг ёғи маъносида, гѳштиң ағыны жэмәйди- гўштнинг ёғини емайди ва бошқалар.

Қипчоқ лаҳжаси маънодош сўзларга ҳам бой: җилик//сўйәк. Тенг қўлланади. Маънодошлиги асосан сийлов, зиёфат маъносида учрайди: җилик қоймақ ёки ашқа сўйәк самақ, чырағым // айнам. Бу сўзлар кекса кишиларнинг ёшларга суюб мурожаат қилишида маънодошлик касб этади. Аввалроқ айнам сўзи кўпроқ ишлатилган бўлса, кейинчалик чырағым сўзининг истеъмол доираси кенгайди.

**Бой, гәвдә, сымбат, кэлбәт, пичим** маънодошларида етакчи **бой** сўзидир. **Бэт, жўз, ирәң, тўс, чырай, әпит, пэшэрэ, турқ, сыйақ, сақт, кѳриниш, қыйапа** маънодошларида бет етакчи, унинг энг яқин маънодоши **жуз** сўзидир.

Худци адабий тилдагидек, лаҳжада ҳам уларнинг қўлланиш ўрнига эътибор қаратмоқ керак бўлади. Қиёсланг: чырайы ачық- юзи очиқ, табиати очиқ, кайфияти яхши. Ҳэч чырайы ачылмадыда — ҳеч табиати(қовоғи) очилмади-да. Чырайы ачық ибораси ўрнида жузи ачық ёки бэти ачық ибораларини қўллаб бўлмайди.

Ирәң: ирәңи кирип қапты (касалга ёки пишаётган мевага нисбатан).

Тўс: тўси жақшыдан тўңўлмӓ-туси яхшидан чекинма.

**Сыйақ: сыйағы атасиға оқшайды** -кўриниши отасига ўхшайди.

Сақт: сақты җаман —кўриниши, тузилиши ёмон.

Қипчоқ лаҳжасида худци адабий тилдаги ва бошқа лаҳжалардаги каби шаклдош сўзлар ҳам жуда мўл. Чунончи, от (ўт) сўзи иккита шаклдошликни юзага келтиради. От - 1. кўкат - 2. олов. Ѳт сўзи ҳам худди шундай: 1) ѳт-ўт қопчаси; 2) ѳт-феъл (ўтмоқнинг буйруқшакли).

Ор: 1) ор-ўришга буйруқ; 2) ор-чуқурлик.

Ѳр: 1) ѳр-сочни ўриш; 2) ѳр-баландлик.

Тѳр: 1) тѳр-уйнинг тўри; 2) тѳр-тўрт.

Тўр: 1) тўр-хил, жинс; 2) тўр-енгни турмак.

Тув: 1)тув-байрэқ (туғ); 2) тув-феъл.

Торы: 1) торы -тўриқ (йилқи); 2) торы -тўр сўзининг III шахс

эгалик қўшимчасини қабул қилган шакли; 3) торы -тўримоқ, кезмоқ.

Җэл: 1) җэл-касаллик; 2) җэл-шамол; 3) җэл-елмоқ; 4) җэл- эски ҳаво.

Қ у р а қ: 1) қурақ-улама кўрпача ёки ёстиқ; 2) қурақ-ўсимлик (чий қамиш).

Урчық: 1) урчық - йигириш асбоби; 2) урчық- сон суягининг тозга бирлашувчи учи.

Чалма: 1) чалма-чалма (гўнгдан қилинган ўтин); 2) чалма-чалма (чолмоқ феълининг бўлишсизликка қаратилган буйруқ шакли); 3) чал- ма-чолми? 4) чалма- жияк.

Аң: 1) онг; ўй, 2) олинг; 3) анқов, содда, лапашанг.

Қипчоқ лаҳжасида айрим мустақил маъноли сўзлар баъзан жуфтлашиб янги маъно касб этган. Чунончи, қипчоқ лаҳжасида «арқав», «эриш» сўзлари ўрмакнинг узунига ва кўндалангига тўқиладиган ипларининг номлари. Бу иплар бир-бири билан чирмашиб чатишмаса, тўқима ҳосил бўлмайди. Сўзнинг худди шу чирмашиш, маъноси «арқов эриш» жуфт сўзига кўчирилиб унга «жора-жолдаш» маъноси юклатилган:

**Арқов —эриш боп җуриңнэр.**

Қипчоқлаҳжасида архаик шаклга кириб қолган сўзлар ҳам анчагина: шырдан (шырдан сомоннинг лой шуваб бекитилган уюми), ғодыра (ғыдра-аввалги йилдан қолган доннинг ҳар-ҳар жойда чиққан шакли), отав (ўтов), қора уй, бақан (тўйда келинга тутиладиган тўсиқ), кэрәгә (керага), увық, (увуқ), чаңғарақ (чонгғароқ), бэлбәв (белбоғ-қора уйнинг атрофини айлантириб кигизнинг устидан боғлайдиган ип) эргәнәк (эрганак), кэли, кэли сап (кели даста), җәккәмық (яккалик)-отни боғлайдиган махсус ёғоч-қозиқ, қолдыйырман (қўл тегирмон), пѳстәк (пўстак), нәпрәмәч —кўрпа-ёстиқни ўраб қўядиган гилам- қоп, сандал (сандал), амач (омоч), мойынтуруқ (бўйинтуруқ), тиш (тиш), тиркиш (тиркиш), кѳгэн (кўқон), жәҳәз (жиҳоз), минсәк (мурсак), постын (пўстин), басма (босма чакман), кәвиш (кавуш), пәтәк (патак), чэкмән (чакман), мѳки // мўки (оёқ кийими), җэләк (желак), дэләгәй (делегай), тупәк (тупак), жумәләк (жамалак), тышқалы (тишқоли), гәжжәк (гажак), аймаш (ойим оши), җәнчмич //жэнчмич (янчминч), қағанақ (қоғаноқ), киләгэй (килагай), қазан нан (қозон нон), ақсўйәк (оқ суяк- ўйин тури), сақа (соққа-ўйин тури), ашық (ошиқ-ўйин тури), талтайақ (толтоёқ-ўйин тури), орда (ўрда —ўйин тури) кабилар.

**Назорат топшириқлари**

1. Қипчоқ лаҳжасидаги сўзларнинг семантик турлари ҳақида умумий маъ- лумот беринг (категория — идрок).
2. Лаҳжадаги кўп маъноли сўзлар ҳақида фикр билдиринг. Уларни адабий тил ва ўз шевангиз билан қиёсланг (категория — идрок).
3. Қипчоқ лаҳжасида сўзлардаги маънодошлик ҳақида қандай фикрдасиз? Ушбу йўналишда уларни адабий тил ва ўз шевангиз билан қиёсланг (катего- рия — идрок).
4. Сўзлардаги омонимик жиҳатидан қипчоқ лаҳжасини шарҳланг. Ўзбек адабий тили билан солиштиринг. Грамматикадаги изоҳларга муносабат бил- диринг (категория — анализ).
5. Қипчоқ лаҳжасидаги архаик сўзларни адабий тил билан қиёслаб кўринг.Ўз мулоҳазаларингизни баён қилинг (категория — анализ).

**ТЕСТЛАР:**

1. Ор сўзи нечта омонимик ҳолатни юзага келтиради?
2. келтирмайди.
3. 2 т а.
4. 3 т а.

Д. 4 т а.

Е. 5 та.

1. Ѳр сўзи қанча шаклдошликни ҳосил қилади?
2. 2 та.
3. Ҳосил қилмайди.
4. 3 та.

Д. 4 та.

Е. 5та.

1. Тѳр сўзи шаклдош бўладими? Бўлса, нечта шаклдошликни юзага келти- ради?
2. Ҳа.
3. Йўқ.
4. Ҳа, 2 та.

Д. Ҳа, 3 та.

Е. Ҳа, 4 та.

1. Тўр сўзи шевада шаклдошлик ҳосил қила оладими? Қила олса қанча сўз билан?

АҲа.

1. Йўқ.
2. Ҳа, 3 та сўз билан.

Д. Ҳа, 2 та сўз билан.

Е. Ҳа, 4 та сўз билан.

1. Чалма сўзининг қанча шаклдоши мавжуд?
2. 2 та.
3. 3 т а.
4. 4 та.

Д. 5 та.

Е. 6 та.

1. Урчиқ сўзида қанча шаклдошлик бор?
2. 2 та.
3. 3 та.
4. 4 та.

Д. 5та.

Е. 6 та.

1. Торы сўзида неча шаклдошлик бор?
2. 2 та.
3. Йўқ.
4. Билмайман.

Д. 3 та.

Е. 4 та.

1. Аң сўзи шаклдош бўлиб кела оладими? Келса, қанча сўз билан?
2. Келади, аниқ эмас.
3. Йўқ.
4. Келади, 2 та сўз билан.

Д. Келади, 3 та сўз билан.

Е. Келади, 4 та сўз билан (категория — анализ).

1. асосий савол бўйича ўқитувчи мақсади: Қипчоқ лаҳжа шеваларининг лексик-стилистик қатламлари ҳақида умумий маълумот бериш . Айрим соҳаларга оид сўз ва атамалар билан таништириш. Қипчоқ лаҳжаси билан адабий тилни қиёслаш.

**ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ**

3.1 Қипчоқ лаҳжа шеваларининг лексик-стилистик қатламлари ҳақида умумий маълумот беради.

1. Талабаларни лаҳжага хос айрим соҳага доир сўз ва атамалар билан таништиради.
2. Қипчоқ лаҳжасининг адабий тилга муносабатини белгилайди.

**1-асосий саволнинг баёни:**

Қипчоқ шевасида адабий тилга ва шаҳар шеваларига нисбатан арабча, форсча ва тожикча сўзлар камроқ. Яна улардан бир фарқи бу ўзлашган сўзлар аксар фонетик ўзгаришга учраган ҳолда ишлатилади.

|  |  |
| --- | --- |
| Шевада: | Адабий тилда: |
| эбийир | обрў |
| нэйэти | ниҳоят |
| ораза | рўза |
| гѳш | гўшт |
| шайи | шоҳи |
| Ӓптикәрим | Абдукарим |
| Ӓбдўрэйим | Абдураҳим |
| Ӓбдўвэйит | Абдувоҳид |
| ықлас | ихлос |
| савап | савоб |
| шәйит | шоҳид |
| дыйқан | деҳқон |
| әбж,ѳш | обжўш |
| ғыш | ғишт |
| пѳстирмә | пўст думба |
| қора | хўра |
| ғалбыр | ғалвир |
| кәпкир | кафкир |
| шә:әр | шаҳар |
| дастарқан | дастурхон |
| дэстийар | дастёр |

Қипчоқ лаҳжаси вакиллари нутқида ўзлашган сўзларнинг айримлари қайта ишланиб бу шеваларнинг лексик-стилистик томондан ривожланишини, ранг-баранглигини орттиришда имконият беради. Масалан, малчы (молчи), мазалы (мазали), мазасыз (мазасиз), ирәңсиз (рангсиз), шадманлық (шодмонлик), абаданчылық (ободончилик), қурсаннық (хурсандлик), чарпайлы (чорпайли) ва бошқалар.

Албатта қипчоқ лаҳжалари сўзлигининг асосини асл турьсий, асл ўзбекча сўзлар ташкил этади. Лаҳжадаги сўзлар соҳалар бўйича адабий тил ва бошқа лаҳжалар билан умумийлик касб этса-да, баъзан уларнинг ўзига хос жиҳатлари ҳам кўзга ташланиб қолади.

Қипчоқ лаҳжасининг тармоқ лексикасидаги энг бой ва ўзига хос атамаларидан бири чорвачилик атамаларидир. Чунки қипчоқ лаҳжа

Қипчоқ лаҳжаси ўзига хос диалеьстал ибораларга ҳам бой: **бѳригэ бәйләгэн улақтай, эрини ағарып қамақ, арқан дғсә атлан дэмәк, саныны сан, қолыны қол қымақ, жоллы бомақ, тойған қозыдай, ашық ойнаған азар, тоб ойнаған тозар, ҳәммәдән қой бағып, жилигини жэгән озар, ат җигигтиң қанаты, миң қойлының, бир қойлыға иши тўшипти, жақшы, кэсә ҳўт қазан-қазан сўт, җаман кэсә ҳўт кэрәгәдә пут, жэрик бомақ, җығыл-җығыл җонаға җығыл, кѳләңкәси җуқаға җығыл, қарада кѳрсәм қарным тоқ, гэптиң җаманы қанқув, туссыраған қойдай, бозлаған ботадай, ийәрләгэн атдай, жутаған тувадақтай** ва бошқалар.

**Назорат топшириқлари**

1. Қипчоқ лаҳжасининг лексик-стилистик қатламларини белгиланг (кате- гория — анализ).
2. Лаҳжа лексикасининг асосини қайси қатлам ташкил этади деб ўйлай- сиз? Бу фикрингизни қандай асослайсиз (категория — анализ)?
3. Қипчоқ лаҳжасидаги чорвачилик атамаларининг ўзбек адабий тилидаги атамалар билан муносабатини белгилашга ҳаракат қилинг (категория — ана- лиз).
4. Қипчоқ лаҳжасидаги қавм-қариндошлик атамаларининг ўзбек адабий тилидаги атамалар билан муносабатини белгиланг (категория — анализ).
5. Қипчоқ лаҳжасидаги чорвачилик атамалари билан ўз шевангиздаги ата- малар муносабатини белгилашга ҳаракат қилинг (категория — анализ).
6. Қипчоқ лаҳжасидаги қавм-қариндошлик атамалари билан ўз шевангиз- даги атамалар муносабатини белгилаб чиқинг (категория — анализ).
7. Қипчоқ шеваларидаги баъзи сўзларнинг адабий тилдаги ифодасини қиёс- лаш асосида ўз хулосаларингизни баён қилинг (категория — анализ).
8. Қипчоқ лаҳжасидаги диалектал ибораларни адабий тил билан қиёсланг. Мулоҳазангизни билдиринг (категория — анализ).

**Талабалар учун мустақил иш топшириқлари**

1. Ўз шевангиздаги қавм-қариндошлик атамалари луғатларини қипчоқ лаҳжаси ва адабий тил билан қиёслаб тузиб чиқинг.
2. Шевангиздаги чорвачилик атамаларининг луғатини қипчоқ лаҳжаси ва адабий тил билан қиёслаб тузиб чиқинг.
3. Шевангиздаги киши тана-аъзолари озиқ-овқат, кийим-кечак луғатларини тузиб чиқинг. Қипчоқ лаҳжаси ва адабий тил билан қиёсланг.
4. Тузган луғатларингиз асосида уларни бир-бири билан қиёслаб ўз мулоҳазаларингизни баён этинг.

**Фойдаланиш учун адабиётлар**

1. Дониёров X. Қипчоқ диалектларинимг лексикаси. Т.: «Фан», 1979.
2. Даниёров X. Опыт изучения джекающих диалектов в сравнении с узбеким литературным языком. Т.: «Фан», 1975.
3. Ииіаев А. Қорақалпоғистондаги ўзбек шевалари. Т.: «Фан», 1977.
4. Тўйчибоев Б., Қашқирли Қ. Туганмас бойликлар булоғи. Т.: «Ўқи- тувчи», 1991.
5. МАВЗУ. **ЎҒУЗ ЛАҲЖАСИ**

**Асосий саволлар:**

1. Ўғуз лаҳжасининг фонетик хусусиятлари.
2. Ўғуз лаҳжасининг лексикаси.
3. Ўғуз лаҳжасининг морфологик хусусиятлари.

**Таянч тушунча ва иборалар:**

Жанубий Хоразм, Урганч — Хива гуруҳ шевалари, Хазорасп — Янгиариқгуруҳшевалари, унлилардаги чўзиқлик, бирламчи чўзиқпик, иккиламчи чўзиқлик, Ўғуз шеваларида қисқа чўзиқ унли, Ўғуз шеваларининг фонетик хусусияти, морфологик белгилари, шевада сифат ва миқдор жиҳатдан фарқланувчи фонемалар. Ўғуз лаҳжасининг лексик хусусиятлари, Ўғуз лаҳжасидаги сўзларнинг ўз шевангизга муносабати, адабий тилга муносабати.

1. асосий савол бўйича ўқитувчининг мақсади: Ўғуз гуруҳ шевалар ҳақида маълумот бериш уларнинг фонетик хусусиятларини шарҳлаш. Бошқа лаҳжалар ва ўзбек адабий тили билан ўғуз лаҳжасининг муносабатини белгилаш.

**ИДЕНТЙВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ**

* 1. Ўғуз гуруҳ шевалари ва ўрганилиш тарихи ҳақида маълумот беради.
	2. Ўғуз гуруҳ шеваларининг унлилар тизимини шарҳлайди.
	3. Ўғуз гуруҳ шеваларининг ундошлар тизимини изохдайди.
	4. Ўғуз гуруҳ шеваларининг фонетик жиҳатдан бошқа гуруҳ шеваларга нисбатан муносабатини белгилайди.
	5. Ўғуз гуруҳ шеваларининг фонетик жиҳатдан ўзбек адабий тили билан муносабатини белгилайди.
1. **асосий саволнинг баёни:**

Ўғуз лаҳжасини жуда қўп олимлар ўрганган. Чунончи, Ғози Олим Юнусов, («Ўзбек лаҳжаларининг таснифида бир тажриба» 1936), Е.Д. Поливанов («Шовот район, Қиёт — Қўнғирот қишлоғи шеваси»),

А.К. Боровков, кейинчалик Аҳмад Ишаев («Ўзбек тили манғит шевасининг фонетик хусусиятлари»), Юсуф Жуманазаров («Ҳазорасп шевасининг морфологик хусусиятлари»), Эрка Ўрозов («Жанубий Қорақалпоғистон ўзбек шевалари»), Фаттоҳ Абдуллаев («Ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси») ва бошқалар мазкур лаҳжани махсус тадқиқ этдилар.

Жанубий Хоразмнинг Урганч, Ҳазорасп, Хонқа, Хива, Боғот, Шовот, Қўшкўпир, Янгиариқ туманларида, Туркманистоннинг Тошовуз вилоятининг бир қисмида, Туркистоннинг Қарноқ, Иқон, Сайрам, Қорабулоқ, Ибота қишлоқ аҳолиси ўғуз лаҳжасида сўзлашадилар. Албатта ҳудудий жиҳатдан бўлган фарқ маълум даражада ўз таъсирини кўрсатиши мумкин. Шунинг учун гарчи улар Ўғуз гуруҳ лаҳжасини ташкил этса-да, баъзан бу шеваларда қисман тафовутларнинг ҳам бўлиши табиий бир ҳолат. Аммо мазкур гуруҳ лаҳжаларда шубҳасиз умумийлик мавжуд.

Урганч — Хива гуруҳ шеваларда унли товушлар ўнта: и, ъ, ы, ў, у, о, ѳ, е, ә, (ә), а. Бу лаҳжада худди эски ўзбек тили ва қипчоқ лаҳжасидаги каби «и»(тил олди) ва «ы» (тил орқа), «ў» (тил олди) ва «у» (тил орқа), «Ѳ» (тил олди) ва «О» (тил орқа) унлилари мустақил фонема. Бироқ Туркистон ҳудудидаги ўғуз лаҳжасида, яъни шимолий ўзбек шеваларида унлилар сони 9 та. Бу шеваларда қисқа ъ фонема сифатида мавжуд эмас.

Ўғуз лаҳжасида бирламчи чўзиқ унлилар мавжуд. Бу хусусият уларни қипчоқ ва қорлуқ гуруҳ лаҳжаларидан фарқлайди. Айни пайтда ўзбек адабий тилидан ҳам шу жиҳатдан фарқланади. Чимкент вилоятига тарқалган ўғуз шеваларида ҳам бирламчи чўзиқ унлилар мавжуд. Бу ҳудуд лаҳжасида 9 та қисқа унлиларга яна шунча чўзиқ унлилар кўшилиб, унли фонемаларнинг миқдорини 18 тага етказади: а:, ә:, и:, е:, ы, ў:, у:, ѳ:, о:

А: а:ға, ба:ла, ба:зар, а:даш, а:йа (ойи).

Е: е:шъ (дугона), е:рьинчэк (эринчоқ), те:рәк.

И: ти:зә, ти:ш, и:с, ти:рьк

Ьі: (ъ) қъйз, қъйн (қин), йақъйн.

Ў: тў:б, тў:н, тў:ш.

У: ту:з, ту:т, у:ч

Ѳ: ѳ:т, тѳ:р, бѳ:бәк.

О: о:т (олов), то:ғай, қо:й

Хоразм ўғуз шеваларида қисқа ва чўзиқунлилар миқдори ўн еттита. Бу гуруҳ ўғуз шеваларда чўзиқлик асосан от категориясидаги сўзларда (кенг маънода) учрайди, феъл туркумидаги сўзларда унинг тарқалиши жуда чекланган. Ҳатто чўзиқликка эга бўлган отдан феъл ясалганда қам унлиларнинг чўзиқпиги заифлашади ва оддий чўзиқликдаги унлига тенг бўлиб қолади: ат — а:т, от — о:т, ѳт — ѳ:т каби.

Иккиламчи чўзиқлик ўз характери ва қўлланиш чегарасига кўра, бошқа ўзбек шеваларидан кескин фарқланмайди. Бундай чўзиқлик одатда турли товуш жараёнлари баъзи товуш ёки бирор бўғиннинг тушиши натижасида шаклланади:

**[Р]** тушади: **ба:дъм, бе:дъ, тѳ:т** [Л] тушади: **а:дъ, бо:дъ, қа:дъ** [Й] тушади: **е:т (ейт), тў:мэ [Г]** тушади: **би:з, ти:дъ, и:н (эгин)**

[Кј[К] тушади: **айу:, азу: еллу:**

Ўрта кенгликдаги унлилар олдидан протетик тор унлининг орттирилиши ҳодисаси ўғуз гуруҳ шеваларида қайд этилмайди. Бу ҳодиса (дифтонглашиш ҳодисаси) фақат қипчоқ лаҳжасида турли даражада намоён бўлади.

Ўғуз лаҳжасида қ, ғ, х ундошлари чуқур тил орқасида эмас, тилнинг орқа қисмида талаффуз этилади. К, Г ундошлари одатдагидан юмшоқроқ товушлар бўлиб, тилнинг ўрта қисмида пайдо бўлади. Г ундоши нутқда баъзан Й ундоши билан ҳам алмашиниб туради . Сўз бошида келган жарангсиз К ундоши ўғуз лаҳжасида жарангли Г ундоши билан алмашиниб қўлланилади: кел — гәл, кѳз — гѳз каби. Сўз бошида келган жарангсиз Т ундоши ўғуз лаҳжасида жарангли Д ундоши билан алмашинади: тэмир — дәмір, тѳрт — дѳрт каби.

Ўғуз лаҳжасида Ң бурун товуши қипчоқ лаҳжасидаги Ң товушига нисбатан тил орқароқ: мәннән геттъ, саңа йеттъ; Айтың, бу йа:р сьзэ кьмләдән қаған? (Хива)

Ўғуз лаҳжаси ҳам қипчоқ лаҳжаси каби оҳангдошлик (сингармонизм)нинг ҳар уч қонуниятига амал қилади. Хусусан товушлардаги тил орқалик ва тил олдилик, ундошлардаги жаранглилик ва жарангсизлик нутқда ўз ифодасини топади: Ду:з сорамақа дьл, сьркә сорамақа усул гәрәк (Хива). Ҳўнәлль қул ѳльнчә харолмас (Мақол).

**Тағнь арасъдағы булақлардън муздак сув чъхып йатъптъ. Дьйәнь уллъсъ кѳпьрнь ўстьндә тайақ йейдь/йьйдь** (Урганч).

**Назорат топшириқлари**

1. Ўғуз лаҳжасининг ўрганилиши ҳақида қисқача маълумот беринг (кате- гория — билиш).
2. Ўғуз гуруҳ лаҳжаларга қайси шеваларни киритиш мумкинлигини изоҳ- ланг (категория — билиш).
3. Урганч — Хива гуруҳ шевалардаги унлиларни шарҳланг. Унинг бошқа гуруҳ шевалар ва ўзбек адабий тилга муносабатини белгиланг (категория — билиш).
4. Чимкент вилоятига тарқалган ўғуз лаҳжасининг унлилар тизимини бошқа гуруҳ шевалар ва ўзбек адабий тили билан қиёсан изоҳланг (категория — билиш).
5. Ўғуз лаҳжасидаги бирламчи чўзиқлик ҳақида тушунча беришга ҳаракат қилинг. Бошқа шевалар билан қиёсланг (категория — билиш).
6. Иккиламчи чўзиқлик ҳақида фикрингизни билдиринг (категория — би- лиш).
7. Ўғуз лаҳжасининг ундошлар тизимини шарҳланг. Бошқа лаҳжалар ва адабий тилга уларнинг муносабатини белгиланг (категория — билиш).
8. Оҳангдошлик қонуниятининг ўғуз лаҳжасига муносабатини белгиланг (категория — билиш).

**ТЕСТЛАР:**

1. Бирламчи чўзиқлик қайси гуруҳ лаҳжага хос?
2. Қипчоқ гуруҳ лаҳжага.
3. Ўғуз гуруҳ лаҳжага.
4. Қорлуқ гуруҳ лаҳжага.

Д. Қипчоқ ва қорлуққа.

Е. Ўғуз, қипчоқ, қорлуққа.

1. Хоразм ўғуз шеваларида қисқа ва чўзиқ унлилар миқцори қанча?

А. 17. В. 16. С. 14. Д. 9. Е. 10.

1. Чимкент вилоятига тарқалган ўғуз шеваларида қисқа ва чўзиқ унлилар- нинг жами миқдори қанча?

А. 16. В. 17. С. 18. Д. 10. Е. 12 (категория — билиш).

1. асосий савол бўйича ўқитувчининг мақсади: Ўғуз лаҳжасидаги баъзи сўзларни шарҳлаш. Мазкур лаҳжадаги айрим ибора ва мақоллар билан талабаларни таништириш.

**ИДЕНТИВ ЎҚУВ МАҚСАДЛАРИ**

* 1. Талабаларни ўғуз лаҳжасидаги айрим сўзлар билан таништиради.
	2. Лаҳжадаги айрим ибора ва мақолларни изоҳлайди.
	3. Ўғуз лаҳжасидаги баъзи сўз, ибора, мақоллар билан талабаларни таништириш орқали уларнинг нутқ бойлигини оширишга ҳаракат қилади.
1. **асосий саволнинг баёни:**

Сўз албатта тилнинг ойнаси. Шу сабабли лаҳжаларда ҳам ўзаро ва адабиий тилдан фарқ қилувчи сўзлар анчагина учрайди. Чунончи, Хоразм шеваларида зэңгь (нарвон) сўзи Чимкент вилоятидаги ўғуз шеваларида ўзэңгь шаклида ишлатилади. Қорлуқ гуруҳ шевалардаги ўхшамоқ - ўхшаш — ўхшамоқ сўзи ўрнида ўғуз лаҳжасининг ҳар икки тармоғида мәңзәш (мәңзәмэк) сўзи ишлатилади.

«Деворнинг тагидан сув ўтадиган жойни, тешикни» Хоразм ўғуз шеваларида **тоқытқа** деб атайди. **Пойламоқ, яширин қулоқ солмоқ, тикилиб қараб турмоқ** маъносида мазкур шеваларда **аңдымоқ** сўзи қўлланилади: **аңдаб йўргән достън, ачъқ кәген йав йахшъ Кәла:ға йанташма ҳазаръс йа:на, йолыңда мың чи: вьн аңдъб йатъптъ.**

Канал, анҳор маъносида Хоразм ўғуз лаҳжасида арна сўзи ишлатилади.

|  |  |
| --- | --- |
| Уғуз лаҳжасида | Ўзбек адабий тилида |
| Аңыз | Буғдойпоя |
| Атъз | Экин майдони |
| Әрьн | Лаб |
| Езу | Икки лабнинг туташган жойи |
| Арығ | Тоза |
| Асығ (а: сый) | Фойда |
| Қомча | Кигиз тўқим |
| Кѳпчьк | Эгар ёстиғи |
| Бѳгәмәк | Бўғмоқ, банд қилмоқ |
| Бѳгәт | Дамба |
| Қув | Оққуш |
| Сиңир | Пай, томир |
| Сақақ | Бағбақа |
| Тота йол | Тўғри йўл |
| Кѳшкин | Тоғ тоши |
| Кәвәш | Хурма, кувача |
| Қоваш | Тарнов |
| Кѳкәй | Хотира, ёд |
| Кәмирчәк | Тоғай |
| Савалақ | Тутун чиқмаслиги учун ўчоқ оғзига тиқиладиган латта |

Чымчық қарыса, сақақлары кәлтә болур.

Тәңгьнь тапсаң, тэкь бәр.

Йахшъ қъйзлар той дәгәндә шайланар,

Йаман қьйзлар қум кәвәштьн айланар.

0:тьннъ чапқаңға йақгьр,

Маллиъ тапқаңға бақтьр.

Қарағай бо:йъ қар йавса, чъдамайдъ савусқан,

Қанлъқ кѳйнәк кийгендә, чъдамайдъ тувушқан.

Қайерьң отънъ отласаң, шу йеръң сувънъ сувлайса Атаңнўң а:тънъ, вэтэньң ҳа:рънъ сакда.

Кѳпкә турпақ чачъб йўрмэ, кѳр боласа.

Анаңнъ ха:р етсәң, ѳ:зиң за:р боласа

Су: быіән ойнама — батарса, о:т бьлән ойнама — йанарса.

Ел а:ғасъс, тон йа:қасъс болмайдъ.

Аврув батманлап кәләдь, мъсқаллап кетәдь.

Йамғьр бълән йер кѳкәрәр.

Ме:нәт бьлән ел кѳкәрәр.

Мәшкәйльң ѳ:зь тойсайәм, кѳ:зь тоймас.

Қайтьп кэләр ешьгьңнь қаттьқ йапма.

Атадашың ать озғьнчай, авълдашың та:йъ оссу.

Тўйэньң, кәттәсь кѳпьр ўстьндә тайақ йер.

Кьйгьс кьмьнкь болса, бьләк шунькә.

Кьйгьс сассаң, қошыңа сат, бьр четьдэ ѳ:зьң отьраса.

**Назорат топшириқлари**

1. Ўғуз лаҳжасидаги баъзи сўзларни ўз шевангиздаги сўзлар билан қиёс- лаш асосида уларнинг ўзаро муносабатини англашга ҳаракат қилинг (катего- рия — идрок).
2. Ўғуз лаҳжасидаги айрим сўзларни адабий тил билан қиёсланг. Ушбу йўналишда уларнинг муносабатини белгиланг (категория — идрок).
3. Ўғуз лаҳжасидаги баъзи ибора ва мақолларни ўз шевангиздаги ибора ва мақоллар билан қиёсан изоҳлашга ҳаракат қилиб кўринг (категория — ид- рок).
4. Ўғуз лаҳжасидан айрим ибора ва мақолларни унинг адабий тилдаги ва- риантлари билан қиёсан шарҳланг (категория — идрок).
5. Ўғуз лаҳжасидаги сўзлар, иборалар, мақолларнинг нутқингизни ва ада- бий тилни бойитиши ҳақида қандай фикрни айтган бўлардингиз?
6. асосий савол бўйича ўқитувчи мақсади: Ўғуз лаҳжасидаги баъзи грамматик кўрсаткичларнинг ўзига хос жиҳатларини шарҳлаш. Уларнинг бошқа шеваларга ва ўзбек адабий тилига муносабатини белгилаш.
	1. Ўғуз лаҳжасидаги исмларнинг ўзига хослигини изоҳлайди.
	2. Ўғуз лаҳжасидаги исмларнинг маъносини баъзи шеваларга муносабатини белгилайди.
	3. Уларнинг ўзбек адабий тилига муносабатини аниқлайди.
	4. Ўғуз лаҳжасидаги феълларнинг ўзига хос жиҳатларини шарҳлайди.
	5. Уларни баъзи шевалар билан қиёслайди. Муносабатини белгилайди.
	6. Лаҳжадаги феълларнинг адабий тилдаги шаклларга муносабатини кўрсатади.
7. **асосий саволнинг баёни:**

**Кўплик шаклидаги отнинг келишиклар билан турланиши**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кели-шиклар | Хоразм ўғуз шеваларида | Шимолий ўғуз шеваларида | Ўзбек адабий тилида |
| БошҚаратқичТушумЖўналишЎрин-пайтЧиқиш | Тўйәлә, атлар Тўйәләни, атланы Тўйәләни, атланы Тўйәләрә, атлара Тўйәләрдә, атлада Тўйәләдән, атладан | Тўйәләр, атлар Тўйәләрин, атларын Тўйәләрни, атларны Тўйәләргә, атларға Тўйәләрдә, атларда Тўйәләрдин, атлардын | Туялар, отлар Туяларнинг, отларнинг Туяларни, отларни Туяларга, отларга Туяларда,отларда Туялардан, отлардан |

**Эгалик кўрсаткичлари**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Уғуз лаҳжасида | Адабий тилда |
| шахс | Бирлик | Кўплик | Бирлик | Кўплик |
| I | -м, - м/-ым а:ды-іім, атам, сѳ:зим | -мис/мыс, -имис/-ЫМИС, -МИС/-МЫС,сѳ:з-имис а:дымыс, атамыс | -м,-им сўзим, отам | - миз, -имизсўзимизотамиз |
| II | -ң, -иң/ың, атаң, сѳ:зиң а:д - ың | -ңис/ -ңыс,-ИҢИС/-ЫҢЫСатаңыс, сѳ:зиңис а:даңыс | -нг, -инг отанг, отинг, сўзинг | -нгиз,-ингизотангизотингизсўзингиз |
| III | -и, -ы, -си/ атасы, сы сѳ:зи, а:ды, тўйәси | -ы (лары), - и (лэри) -си (ләри) -сы (лары) сѳ:з —и (ләри) а:д — ы(лары) | -и, -сисўзитуяси | ЛариСўзлариОтлари |

Кўплик ва эгалик қўшимчаларини олган отларнинг келишик қўшимчаларини олиши лаҳжада шундай тартибда бўлади:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кели- | Хоразм ўғуз | Шимолий ўғуз | Ўзбек адабий |
| шиклар | шеваларида | шеваларида | тилида |
| Б.к. | Тўйәләрим | Тўйәләрим | Туяларим |
|  | Балаларым | Балаларым | Болаларим |
| Қ.к. | Тўйәләримни | Тўйәләримин | Туяларимнинг |
|  | Балаларымны | Балаларымың | Болаларимнинг |
| Т.к. | Тўйәләримнь | Тўйәләримнъ | Туяларимни |
|  | Балаларымнъ | Балаларымны | Болаларимни |
| Ж.к. | Тўйәләримә | Тўйәләримә | Туяларимга |
|  | Балаларыма | Балаларыма | Болаларимга |
| У-п.к. | Тўйәләримдә | Тўйәләримдә | Туяларимда |
|  | Балаларымда | Балаларымда | Болаларимда |
| Ч.к. | Тўйәләримнән | Тўйәләримдин | Туяларимдан |
|  | Балаларимнан | Балаларымдын | Болаларимдан |

**Келишик кўрсаткичлари**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кели- | Хоразм ўғуз | Шимолий ўғуз | Узбек адабий |
| шиклар | лаҳжасида | лаҳжасида | тилида |
| Б.к. |  |  |  |
| Қ.к. | -ни,-ны | -иң/-ың, -ниң,/- ның; -ны,-ни | -нинг |
| Т.к. | -ни/ -ны | -ни/ -ны | -ни |
| Ж.к. | -гә/-ға, -кә/-қа, -ә/-а,-нә/-на | -гә/-ға/-кә/-қа,- ә, -а —нә/-на | - га, -қа, -ка |
| У-п.к. | -дә, -да | -дә, -да,-тә,-та | -да |
| Ч.к. | -дән, -дан | -дин/ -дын, -ТИН/-ТЫН | -дан |

Кишилик олмошларини қўллашда икки гуруҳ ўғуз шеваларида асосан фонетик тафовут мавжуд: мэн, сэн, ул/у, биз/ бизәр — бизләр, сиз- силәр- силләр — улар — улалар.

Уғуз лаҳжасида саноқ сонлар **бир, әки/ә:ки, икки, ўш, тѳрт — тѳт, бәш, алты, йәти/ йәтги, сәккис, әлиг/ әлли** шаклида қўлланилади.

Ўғуз лаҳжасидаги ёрдамчи сўзлар ҳам ўзаро умумийлик касб этади. Чунончи, кўмакчиларни қиёслаб кўрайлик:

|  |  |
| --- | --- |
| Хоразм ўғуз шеваларида | Шимолий ўғуз шеваларида |
| Билә/вилән, арқалы, қарап, учин, қарағанда, йараша, сайын, әввәл, дәпә, доғры, ўст, аст, кѳрә/гѳрә, йан (томон), илгәри, сон, бәри, ба:на, әлд, орта, арқа, ара, башқа, и:ч, дәш, тәй, ҳақ, доғры, дәпә. | Билән/минән, арқальққарап, учин, қарағанда, йараша, сайын, әввәл, тәпә, тоғры, ўст, аст, кѳрә, таман, сайын, илгәри, бэри, алд, орта, арқа, ара башқа, и:ч, та:ш (та:шыда), тәг, ҳақ, тоғры, тәпә |

Иккала гуруҳ ўғуз шеваларида ҳам феълнинг ноаниқ шакли -мақ/ -мәк қўшимчаси ёрдамида ясалади. Бироқ Хоразм ўғуз шеваларида бу шакл аксарият иш оти ҳукмида кўпроқ қўлланилади.

Масалан қоңшы қоңшыдан е:р турмақны ѳрйәнипти (Мақол). Аммо Чимкент вилоятига тарқалган ўғуз шеваларида бундай ҳолатда аксарият -в/ -ув, -в/-ўв қўшимчасини олган шакл ишлатилади: қойларны далаға аппарув кәрәк. Бийдәйни суварув вақты ѳтти.

**Феълнинг буйруқ-истак шакли**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шахс | Хоразм ўғуз шеваларида | Шимолий ўғуз шеваларида | Ўзбек адабий тилида |
| Бирлик | Кўплик | Бирлик | Кўплик | Бирлик | Кўплик |
| I | Мән бари:н Мән гәли:н | Бизлә баралы Бизлә гәләли | МәнбарайыМәнкәләйи | Биз әр барай- нуқКәләйнўк | БорайКелай | БорайликКелайлик |
| II | Сән бар Сән гәл | СизләбарыңлаСизлэгэлиңлэ | Сән бар Сән кә | Силәр бар- ыңнарСиләр кәлиң- нәр/кәң нәр | БорКел | БорингларКелинглар |
| III | Ху барсын Ху гәсин | ХулабарсыллаХулагәлсиллә | У барсу У (ул)кәсў | Улар//улалар барсу// Барсуннар улар кәсў// Кәсўннәр | У борсин У келсин | УларборсинУларкелсин |

Ўғуз гуруҳ шеваларда буйруқ-истак феълининг бўлишсизлик шаклида қисман ўзаро тафовут кўзга ташланади:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ша-хс | Хоразм ўғуз шеваларида | Шимолий ўғуз шеваларида | Ўзбек адабий тилида |
|  | Бирлик | Кўплик | Бирлик | Кўплик | Бирлик | Кўплик |
| I | Мэн барма- ғайын Мэн гәлмә- гәйин | БизлэбармағайлыБизлэгәлмәгәйли | МэнбармайнукМэнкэлмэйнўк | Бизэр бар майнук Бизәр кәмэйнўк | МэнбормайМэнкэлмай | БизбормайликБизкелмайлик |
| II | Сэн барма Сэн гэлмэ | Сизлэ барма-ғайсызСизлэгэлмэгэйсиз | Сэн барма Сэн кэмэ/ кэлмэ | СилэрбармаңнарСилэркәмәңнәр | СенбормаСенкелма | БормангларКелманглар |
| III | Ху бармасын Ху гәлмэ син | ХулабармағайлаХулагәлмәгэйлә | У/ул бармасу У/ул кэмэсу | Улар/улалар бармасу ңнар) Улар/улалар кәмэсы(ңнәр) | Борма-синКелма-син | Бормасин-ларКелмасин-лар |

**Ўтган замон феъл шакллари**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ша-хс | Хоразм ўгуз шеваларида | Шимолий ўғуз шеваларида | Узбек адабий тилида |
|  | Бирлик | Кўплик | Бирлик | Кўплик | Бирлик | Кўплик |
| I | Мән гәлдим Мән бордым | Бизлә гәлдикБизләбардық | Мән кәдим Мән барым | Бизәр кәдўк Бизәр баідық бардық | КелдимБордим | КелдикБордик |
| II | Сэн бардың | Бизлэбардыңла | Сэн ба:дың | Силэрбардыңнар | Бординг | Борди-ларинг |
| III | Ху барды | Хула барды/ бардыла | У/ул Ба: ды | Улар ба:ды/ Ба: ди(лар) | Борди | Бордилар |

Ўғуз лаҳжаларининг ҳар икки гуруҳида тарихий ўтган замон шакли феъл негизига -ған, -гән, -қан, -кән шахс-сон қўшимчасини қўшиш йўли (мән барғамман, мән барғамма, бизлә барғаммыс, биз әр барғаммыс

шаклида) билан ҳосил қилинади. Узоқ ўтган замон, ўтган замон ҳикоя феълларининг ясалишида бошқа лаҳжалардан ва ўзбек адбий тилидан деярли фарқ йўқ дейиш мумкин. Шунингдек ҳозирги замон феъл шаклларида ҳам умумийлик мавжуд.

Келаси замон феъл шаклларининг ясалишида Хоразм ўғуз шевалари Чимкент вилоятидаги ўғуз шеваларидан фарқланади. Чунончи, Хоразм ўғуз шеваларида келаси замон феъли «феъл негизи»+«җақ+шахс-сон» тарзида ҳосил қилинади: гәл+әҗәк+мән, бар+аҗақ+сан каби.

Келаси замон гумон феъли ўғуз лаҳжасида қуйидагича ясалади:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шахс | Хоразм ўғуз шеваларида | Шимолий ўғуз шеваларида |
|  | Бирлик | Кўплик | Бирлик | Кўплик |
| I | Мән барасым гәлди | Бизлә барасы - мыз гәлди | Мән барғым кәди | Бизәр барғы- мыз кәди |
| II | Сән барасың гәлди | Сизлә бара- сыңыз гәлди | Сән барғың, кәди | Сизәр барғыңыз кәди |
| III | Ху барасы гәлди | Хула барасы- лары гәлди | Улар барғы - сы кәди | Улар барғы- сы кәди |

**Назорат топшириқлари**

1. Ўғуз лаҳжасидаги отнинг келишиклар билан турланишини шарҳланг. Хоразм ўғуз шевалари билан Шимолий ўғуз шеваларининг муносабатини белгиланг. Ўзбек адабий тилига қиёсланг (категория — анализ).
2. Эгалик кўрсаткичини изоҳланг. Адабий тил билан лаҳжа муносабатини кўрсатишга ҳаракат қилинг (категория — анализ).
3. Кўплик ва эгалик қўшимчаларини олган отларнинг келишик қўшимча- ларнинг олиш тартибини шарҳланг. Адабий тил билан қиёсланг (категория — анализ).
4. Ўғуз лаҳжасидаги келишик кўрсаткичларини таҳлил қилинг. Адабий тил билан солиштиринг (категория — анализ).
5. Ўғуз лаҳжасидаги олмош ва сонларнинг ўзига хос жиҳатларини кўрса- тинг (категория — анализ).
6. Хоразм ўғуз ва шимолий ўғуз шеваларидаги кўмакчиларни ўзаро қиёсан шарҳланг (категория — анализ).
7. Шимолий ва Хоразм ўғуз шеваларидаги феълнинг буйруқ истак майли- ни адабий тил билан қиёсан изоҳланг (категория — анализ).
8. Буйруқ - истак феълининг бўлишсизлик шаклини қиёсан таҳлил этинг (категория —■ анализ).
9. Лаҳжадаги ўтган замон феъл шаклларини адабий тил билан қиёсан шарҳ- ланг (категория — анализ).
10. Ўғуз лаҳжасидаги келаси замон гумон феълини изоҳланг (категория — анализ).

**Талабалар учун мустақил топшириқлар**

1. Ўз шевангиздан манба тўпланг. Ииққан манбаингизнинг фонетик хусусиятини шарҳланг. Уни шу жиҳатдан ўғуз лаҳжаси билан қиёсланг.
2. Ўз шевангиздан тўплаган сўзларни ўғуз лаҳжасидаги сўзлар билан қиёсланг. Хулосаларингизни баён этинг.
3. Йиққан мақол, ибораларингизни ўғуз лаҳжасидаги мақол ва иборалар билан солиштириб кўринг, фикрингизни билдиринг.
4. Ўзингиз тўплаган манбаларнинг грамматик хусусиятларини изоҳланг. Ўғиз лаҳжасининг грамматик жиҳатлари билан солиштириб кўринг.

**Фойдаланиш учун адабиётлар**

1. Абдуллаев Ф.А. Ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси. Т.: «Фан», 1978.
2. Жуманазаров Ю. Ҳазорасп шевасининг морфологик хусусиятлари. Тошкент, 1961.
3. Ишаев А. Қорақалпоғистондаги ўзбек шевалари.Т.: «Фан», 1977.
4. мавзу. Диалектология фани, унинг мақсади ва вазифалари 3
5. [мавзу. Лингвистик география методи 12](#bookmark5)
6. мавзу. Туркий тиллар. Ўзбек халқ шеваларининг

таснифи масалалари 25

1. [мавзу. Қорлуқ лаҳжаси 43](#bookmark35)
2. мавзу. Қипчоқ лаҳжаси ва унинг фонетик хусусиятлари 62
3. [мавзу. Қипчоқ лаҳжасининг марфологик хусусиятлари 79](#bookmark55)
4. [мавзу. Қипчоқ лаҳжаси лексикаси 88](#bookmark63)
5. мавзу. Ўғуз лаҳжаси 99