**Dilimiz sosial şəbəkələrdə**

Rəqsanə Əliyeva

Bakı Mühəndislik Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Bakalavriat tələbəsi, [reliyeva5@std.beu.edu.az](mailto:reliyeva5@std.beu.edu.az)

Xülasə

Məqalə mədəni zənginliyin və dil müxtəlifliyinin təcəssümü olan Azərbaycan dilinin sosial şəbəkələrdə çoxşaxəli istifadəsini araşdırır, onun mədəni əhəmiyyətinə, linqvistik təmsilçiliyinə və ictimaiyyətlə əlaqəsinə toxunur. Mövzu dilin rəqəmsal platformalara təsirini, o cümlədən onlayn mövcudluğu ilə bağlı çətinlikləri və imkanları araşdırmaq məqsədi daşıyır. Platformalardakı rolunun araşdırılması istifadəçilərin sosial qarşılıqlı əlaqə, məzmunun yaradılması və mədəni irsin qorunması üçün ondan istifadə etməsi ilə onun artan mövcudluğunu ortaya qoyur.

Açar sözlər

Azərbaycan dili, sosial şəbəkələr, mədəni təmsil, linqvistik təkamül.

Giriş

Milyonların mədəni təməl daşı olan Azərbaycan dili sosial şəbəkələrin dinamik mənzərəsinə problemsiz inteqrasiya edib. Azərbaycan dilinin sosial şəbəkələrdə olması mədəni kimliyi və dil irsini əks etdirən aktual mövzudur. Azərbaycan, İran və Türkiyənin bəzi bölgələrində geniş yayılmış Azərbaycan dili sosial şəbəkələrdə mədəni ifadə və ünsiyyət vasitəsi kimi önəm daşıyır. Bu türk dili icmalara nəfəs verir, əlaqələri gücləndirir və Azərbaycan mədəniyyətinin zəngin adət-ənənələrini qoruyur.

Əsas hissə

Azərbaycan hüdudlarından kənarda Azərbaycan dili İran və Türkiyənin qonşu bölgələrində də rezonans doğurur, mədəni əlaqələri və dil mübadiləsini gücləndirir. Sosial şəbəkələrin çoxşaxəli landşaftında Azərbaycan dili sərhədləri aşaraq natiqləri birləşdirən rabitə kanalı rolunu oynayır. Feysbuk, instaqram və tvitter kimi platformalar dialoqu asanlaşdırır, fərdlərə öz ana dilində fikirlərini, emosiyalarını və ideyalarını ifadə etməyə imkan verir. Bu dil vasitəsi ilə Azərbaycan dilində danışanlar coğrafi məsafələrdən asılı olmayaraq, mənsubiyyət hissini inkişaf etdirir, əlaqələri gücləndirir və mədəni əlaqələri möhkəmləndirirlər.

Sosial şəbəkələr Azərbaycan dilinin çiçəkləndiyi canlı platforma kimi xidmət edir, istifadəçilərə ünsiyyət qurmaq və unikal mədəni kimliklərini qeyd etmək imkanı verir. Üstəlik, bu platformalar dilin qorunmasında və təkamülündə həlledici rol oynayır. Rəqəmsal məkan Azərbaycan dilinin müasir kontekstlərə uyğunlaşmasını asanlaşdırır, onun ənənəvi mahiyyətini qoruyaraq yeni söz, ifadə və linqvistik çalarların daxil edilməsinə imkan verir.

Bununla yanaşı, rəqəmsal mühit Azərbaycan dilinin təkamülünü və qorunub saxlanmasını bəsləyir. Dil müasir kontekstlərə uyğunlaşır, yeni lüğət və ifadələri əhatə edir, eyni zamanda ənənəvi mahiyyətini qoruyur. Dil laboratoriyası kimi fəaliyyət göstərən sosial şəbəkələr Azərbaycan dilinin üzvi artımının şahidi olur, irs və müasir təsirlərin vəhdətini ələ keçirir.

Bildiyimiz kimi, sosial şəbəkələr Azərbaycan dilində mədəni ifadə üçün platforma yaradır. İstifadəçilər müzakirələrdə iştirak edir, ənənəvi folklor, musiqi və ədəbiyyatı bölüşür, mədəni mübadilə və zənginləşmə üçün rəqəmsal məkanı inkişaf etdirir. Bundan əlavə, onlar mədəniyyətlərarası mübadilələri asanlaşdırır, müxtəlif dillərdə danışanlar arasında anlaşma və qiymətləndirməni təşviq edirlər.

Mahiyyət etibarı ilə Azərbaycan dilinin sosial şəbəkələrdə möhkəm olması onun davamlılığını və uyğunlaşma qabiliyyətini nümayiş etdirir. Ünsiyyətdən başqa, o, mədəni qüruru artırır, qlobal görünməyə imkan verir və mədəniyyətlərarası əlaqələri möhkəmləndirir. Texnologiya dünyamızı formalaşdırmağa davam etdikcə, Azərbaycan dili tarixi və mədəni əhəmiyyətinə kök salmaqla rəqəmsal dövrü əhatə edərək möhkəm dayanır.

Azərbaycan dilinin sosial şəbəkələrə inteqrasiyası onun davamlı mədəni əhəmiyyətinin sübutudur. Çətinliklərə baxmayaraq, onun icma əlaqəsini təşviq etmək və irsin qorunmasındakı rolu əsas olaraq qalır və rəqəmsal dövrdə dilin davamlılığını nümayiş etdirir. Sosial şəbəkələr inkişaf etdikcə, azərbaycanlıların mövcudluğu qlobal linqvistik mənzərəyə töhfə verməkdə, mədəni müxtəlifliyi gücləndirməkdə və onlayn qarşılıqlı əlaqələri zənginləşdirməkdə davam edir.

Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan dili mədəni əlaqə üçün təməl daşı rolunu oynayır. Bu, fərdlərə öz şəxsiyyətlərini ifadə etmək, təcrübələrini bölüşmək və ənənələri qeyd etmək imkanı verir. Bu platformalar fiziki maneələri aşan və mədəni əlaqələri gücləndirən virtual mərkəzlərə çevrilir.

Bununla belə, linqvistik təkamül və qorunma arasındakı tarazlıq da daxil olmaqla, problemlər davam edir. Doğma ana dilimizin əsas problemlərindən biri də sosial məkanda Azərbaycan ədəbi dilinin normalarının gözlənilməsi ilə bağlı məsələlərdir. Sosial şəbəkələrin bəzilərinə diqqət etdiyimiz zaman ciddi dil pozuntularına yol verildiyinin şahidi oluruq. Belə ki, sosial platformalarda ədəbi dilin norma pozuntuları müxtəlif səviyyələrdə özünü göstərir. Bir çox hallarda leksik, üslubi və qrammatik norma pozuntularına rast gəlinir. Durğu işarələrini belə düzgün yerində işlətmirlər. Bəzən isə ədəbi dilimizin təmizliyini pozan sözlər işlədilir. Və ya sosial şəbəkələrdə sözlərin qısaldılması, fonetik normanın pozulması halları da var, yəni saitlərin ləğvi prosesi gedir. “Salam” sözünün “slm”, “tamam”-ın “tm”, “necəsən”-in “ncs”, “təşəkkür”-ün “tşk” və s. şəklində yazıldığını da müşahidə edirik. İndiki gənclik bunu müasir yazışma forması kimi qiymətləndirir. Emojilər, smayliklər artıq duyğu və düşüncənin bəlasına çevrilib. İnsanlar piktoqrafik və ya ideoqrafik yazıdan bizim eradan, yəni fonoqrafik yazı kəşf olunmamışdan əvvəl istifadə ediblər. İndi səmimi bir arzu, fikir və ifadə yerinə tək bir emoji ilə münasibət bildirmək dilimizin söz ehtiyatına, kamil ifadə imkanlarına qarşı haqsızlıq törədir.

Nəticə

Nəticə olaraq, tədqiqat Azərbaycan dilinin sosial şəbəkələrdə əsas rolunu ortaya qoyur, mədəni təmsil, sosial birlik və şəxsiyyətin təsdiqi üçün bir vasitə kimi xidmət edir. Çətinliklərə baxmayaraq, onun mövcudluğu onlayn məkanlarda mədəni mübadilə, rəqəmsal irsin qorunması və icma birliyinə təkan verir. Tədqiqat dilin sosial platformalarda görünməsini və canlılığını artırmaq üçün standartlaşdırma, linqvistik uyğunlaşma və texnologiyadan istifadə istiqamətində birgə səylərə ehtiyac olduğunu vurğulayır.

Ədəbiyyat

1. <https://ikisahil.az/post/148377-sosial-mekanda-ana-dilinin-safliginin-qorunmasi-problemler-perspektivler>

2. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://conferences.az/uploads/file/e6845-t-dqiqat-metodlari-kitab-2023-compressed.pdf

3. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://filologiya.az/images/PDF2/muasir%20azerbaycan%20dili%20derslikler/I%20C%C4%B0LD%20(2).pdf