**Дыл – чоннун ортек чок эртинези.**

**Орус дыл болгаш чогаал башкызы тумат В.М.**

Дыл – чоннун ортек чок эртинези. Торээн дылын хундулеп унелээр чорук нациянын салым-чолунга сагыш салыышкыннын эгези. Ынчангаш тыва дыл Тыва республиканын ундезин хоойлузу – Конституцияда куруне дылы кылдыр кирген.

Тыва литературлуг дылдын тускай дыл кылдыр сайзыраарынга орус дыл улуг ужур-дузалыг. Чугаалааным чуулге хамаарылгалыг дараазында Алексей Арапчорнун чиге бижээн одуруглары:

Торээн дылын уттур болза,

Торэл чондан хоорлур апаар,

Орус дылды билбес болза,

Оттуг чырык корбес апаар,

Ынчангаштын ийи дылды

Ылап билзе чоргаар чоруур.

Ававыстын аа суду-биле кады амыдыралда ужукталган тыва дылывысты камнап, ону сайзырадып, шинчилеп, эрте чаштан ынак болурунга аныяк-оскенни ооредир ужурлуг бис. Чамдык улус чаа торуттунгеш чаш толду мырынай чуу-даа билбес деп бодаар. Ол ындыг эвес. Херек кырында чаш уруг иенин иштинге чорааш-ла, бугу-ле чуулду билип, дыннап, ооренип чыдар дээрзи эртем – биле бадыткаттынган. Ие кижи бодарап келген чаш толун чырык черге чаяаттынарга-ла, улаштыр кижизидер, хан-дамыр, угаан-медерел талазы – биле сайзырадыр ужурлуг. Чаа торуттунген уругну удударда, чемгерерде, ургулчу чугаалажып, чаа-чаа состерни чугаага ажыглап турар болза, уруг озуп келгеш, ол бугу состерни дурген шингээдип, эрте-ле чугаазы сайзырап келир. Чамдык ада-иелер ажы-толун холун эртир чассыдып чаптааш, «Хочажы кайда чоор, бучажы дона бээр ийне» дээш-ле баар. Оон орнунга «Холчугаштар, бутчугаштарын шарып каалы, уруум» азы «чемненген сен, ам уду, че» деп тода чугаалаар болза эки, чуге дизе ону чаш кижи угаан – медерелинин озулдези чугле ада- иелерден, бистер башкылардан хамааржыр. Чамдык ада-иелерни дыннаарга, уруунун уш харга чедир чугаазы унмээнин кайгап- харап орар. Бичии кижи-биле устунде дег чугаалажыр болза ол канчап-даа шын чугаалап ооренмес. Уруглар состерни шын эвес адаарын улуг улустан орээнип алыр. Чижээ: экидиир-эки-дир, боорулер – борулер, белектээр – белеткээр, эмежок – энмежок, орениир – ооренир.

Баштай бичии уруг бодунун дылын эки билири чугула. Чамдык ада-иелер ажы-толун орус дыл эки билир болзун дээш орус классче киирип ап турар. Ол дээрге ада-иенин хууда шилилгези – кандыг класска ооредири. Ынчалза-даа уругнун ниити байдалын ооренип коор болза эки. Бир чижек. Кызыл хоорайда аныяк ада-ие оглун орус класска киирип каан, ол ам ушку класста ооренип турар. Оол оожум, порук. Анаа онаалга кылыры дыка берге деп чуулду эскердим. Ол уруглар садынын холумак (ору-тыва) болуунче барып турган боорга, орус классче киирип алганнар. Барып- барып хоорайда ооренип турар кижи орус дылды чайгаар билир апаар болгай. Мен ол бичии оолду тыва класска оореткен болза эки деп хараадап ордум.

Чугаа сайзыралы чаш кижинин угаан-медерел сайзыралынга ужур-дузалыг. Уругларнын чугаазы, шын, байлак болган тудум-на, оон амыдыралче коружу ханы, нарын болуру магатчок. Ол бодалдарны хостуг дамчыдып шыдаар болур.

Амгы болгаш келир уенин салгалы ада-огбелеривистин артырып, дамчыдып берген торээн тыва дылывысты камнаалынар, камгалаалынар!