**ESKİ TÜRK DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN PAREMİOLOJİSİNDE "İNSAN" KAVRAMI**

**Öğretim üyesi, Dr. Akjarkın ABUOVA**

Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi

Almatı / KAZAKİSTAN

akabuova@gmail.com

abuova.0@qyzpu.edu.kz

Eski Türk dünya görüşünün paremiyolojisinde "İnsan" modeliyle ilgili olarak kavramsal alanın sözlü tezahürlerini belirlemek, Eski Türklerin düşünce bilgilerini, düzeylerini, felsefi görüşlerini tahlil etmek. Antroposentrik paradigma, toplumdaki cinsiyet rolleriyle birleştirilir ve halkın ulusal ve kültürel özellikleri, gelenekleri, görenekleri ve inançları ile yakın ilişki içinde değerlendirilir. Yeryüzünde insan varoluşunun başlangıcından itibaren, gerçek bir insan, mükemmel bir insan, eksiksiz bir insan kavramları ortaya çıkmaya başladı. Bir zamanlar, Kazak şairi Abay Kunanbayev, eserinde "İnsan" kavramını tanımladı ve oluşum ve gelişim aşamalarına odaklandı.

“İnsan” kavramının içeriğinde dil-kültürel ve bilişsel araştırmaların rolü, dil ve kültür ilişkisi, dil-kültür çalışmaları adı verilen yeni bir bilimin oluşmasına yol açmış ve dil ve düşünce arasındaki ilişkinin araştırılması, dil ve düşünce arasındaki ilişkinin araştırılmasına yol açmıştır. Dil-kültür kavramının söylemde işlev gören ve kültürel çevrede yerleşik ayrı bir zihinsel yapı olduğunu, çok yapılı, çok sesli, sözlü bir dil yapısı olduğunu ve bilişsel bir kavramın daha düzenli bir iç yapıya sahip ayrı bir zihinsel yapı olduğu tahlilleri misaller üzerinde yapıldı.

Kavramın dil araçlarıyla sözlü anlatımı, zihinsel yapısı gibi özelliklerinin dil-kültürel kavram ile bilişsel kavramla kesiştiği ve dolayısıyla bilişsel dilbilimin bazı verilerinin dil-kültür araştırmalarında kullanılabileceği üzere tespit edilmektedir. Dünyanın dilsel görüntüsünün homojen bir yapı olmadığı, ancak farklı anlamsal özelliklere sahip kavramların oluşması sonucunda belirli bir kavramı çeşitli sınıflandırmalar içinde ele almanın ve tüm farklı kavram türlerini belirlemenin mümkün olduğuna dikkat çekildi.

Bildiride, en yaygın sınıflandırmaların analizi, "İnsan" kavramının, sosyo-dilbilimsel türdeki hemen hemen tüm söylemlerde hizmet eden duygusal, metinsel, eğitimsel, meta mesleki kavramların özelliklerine sahip olduğunu ortaya konulmaktadır.