**DİL VE ZİHNİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARKA PLANINDA DİLSEL BİLİNCİN ANALİZİ**

**Ahmadova Elnara**

**Sumgayıt Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dil ve Edebiyat Bölümü Başöğretmen**

ORCID: 0000-0002-7413-7785

**eelnaraahmedovaa@gmail.com**

**ANALYSİNG LİNGUİSTİC CONSCİOUSNESS AGAİNST THE BACKGROUND OF THE RELATİONSHİP BETWEEN LANGUAGE AND MENTALİTY**

Ahmadova Elnara

Sumgait State University, Faculty of Philology, Department of Language and Literature, senior teacher

ORCID: 0000-0002-7413-7785

**eelnaraahmedovaa@gmail.com**

**Anahter kelimeler:** *zihniyet, dil, bilinç, dil bilinci, toplum, dil ve zihniyet ilişkisi*

***Key words:*** *mentality, language, consciousness, language consciousness, society, language and mentality relationship*

Bilgi teknolojisinin mevcut gelişme çağında, insan faaliyet alanlarının entegrasyonu, yalnızca sosyal bilincin dönüşümüne değil, aynı zamanda bu süreçlerin konuşmamızın anlambilimi ve pragmatiği üzerindeki etkisinin özünün araştırılmasına da ilgimizi uyandırmaktadır.

Hızla değişen, gelişen dünyada, insan ve düşünce biçimi değişmemekte ve bu, hem bireyin hem de bütün bir milletin dünyayı algılama ve anlamanın en bilgilendirici kaynağı olarak dile yansımaktadır. Bu problemin çözümünde dilin zihniyetle ilgili rolünün belirlenmesi, düşünme kavramının analiz edilmesi ve onun ana bileşeninin dil olduğunun kanıtlanması açısından oldukça önemlidir.

Son zamanlarda dilbilimde "dil bilinci" terimi popüler hale geldi. Modern dilbilimciler, dil bilincinin, dil tarafından üretilen bir dizi zihinsel imge olarak anlaşıldığı konusunda hemfikirdir. Dil ve düşünce yapılarının dil araçlarıyla ilişkilendirilmesi anlamına gelir. Aynı zamanda kişinin dil ve kültürüne ilişkin zihinsel faaliyeti, dil bilinci de onun etnik zihniyetini yansıtır. Üstelik zihniyeti yansıtmakla kalmıyor, onun bir parçası oluyor, onu belirliyor ve oluşumuna etki ediyor. Dil farkındalığı ile zihniyet arasındaki ilişkiyi gözlemlerken, şu ya da bu etno-kültürel alanın oluşumunda ve temsilinde hem bilişsel anlamların hem de dilsel değerlerin rol oynadığı açıkça ortaya çıkıyor. Toplumsal bilinç, oluşumunun en yüksek aşamasında esas olarak dil ve yaratıcı düşüncenin katılımıyla oluşur. Dünyanın kavramsal resminin ayrı parçalarının ve unsurlarının yaratıcı yorumlanması, yapısal ilişkilerinin anlaşılması dilsel bilinç düzeyinde gerçekleştirilir. Nesiller boyunca aktarılan sözler, bilgi, deneyim ve kültürel değerler, dünyaya hakim olmanın benzersiz bir yolu olan zihniyeti yaratan algı dokusunu her zaman etkiler.

Zihniyet sadece bir düşünme biçimi olarak değil aynı zamanda kişinin dünya görüşü ve entelektüel dünyası olarak da anlaşılabilir. Başka bir deyişle zihniyet, bir ulusun, sosyal grubun veya bireyin davranış ve bakış açılarında ortaya çıkan karakteristik özelliklerini belirleyen bir dizi sosyal beceri, kültürel değer, zihinsel durum ve niteliktir.

Araştırmacılar genellikle zihniyet ve dil arasındaki ilişkiyi iki açıdan ele alıyor:

a) dil zihniyeti – dünyayı dil aracılığıyla anlamanın bir yolu olarak;

b) dünyanın sözlü betimleme yoluyla anlaşılması olarak konuşma zihniyeti.

Zihniyet, uzun ve kademeli bir zaman diliminde oluşan ve işleyen derin zihinsel yenilikler sistemi olarak anlaşılmaktadır. Zihniyet, yapısına göre işlevsel (kabul, değerlendirme ve uygulama) ve kalite (değer) ilişkilerini yansıtmaktadır. Bu etkileşim, bir sosyal grubun veya toplumun bir bütün olarak kendisine ve başkalarına karşı dilsel tutumunu, aynı zamanda kişinin kendi dilini diğer dillerle karşılaştırmalı olarak değerlendirmesini ve yorumlamasını içerir. Bu bağlamda felsefi-bilimsel bir kavram olarak "zihniyet"in tanımlarından biri olarak "milli bakış açısı", "milli ruh" düşünülebilir. Genel olarak dil ve milli ruh birbiriyle çok yakından ilişkilidir, dolayısıyla bunların etki noktalarını incelemek yersiz değildir.