**Алматы облысы**

 **Жамбыл ауданы**

 **«Қасымбек ауылындағы орта мектеп» КММ-нің**

 **Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәнінің**

 **мұғалімі Канаева Шолпан Тұрғанқызы**

 **Қыз деген қонақ!**

 Иә, расымен қызғалдақ қыздарымыз шынымен де қонақ емес пе? Кей-кейде сол үлбіреген қыздарымыздың қадір-қасиетін білмей жатамыз. Қыз деген ол – ару, қыз деген ол сенің – әпкең, қыз деген ол сенің – қарындасың, ең бастысы қыз деген ол – Ана! Ендеше алтын да, ардақты аналар, асқартау әкелер мен аға, бауырлар үйіміздегі үлбіреген қонақтарымызды ардақтайық, сүйейік, аялайық. Оларды мейірім мен махаббатымызға бөлеп, көңілдеріне кірбің түсірмей «Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай» өсірейік.

 Бұлай дейтін себебім, қазір заман бұзылды, заман деймін-ау заман қалай бұзылсын, адам бұзылған заманда, кешегі біздің аялап, әлпештеп өсірген қызғалдағымыз, ертең босаға аттаған соң мең-зең боп қалып жатқан жайы бар. Әрине көпке топырақ шашқаным емес. Неге дейсіз ба? Біздің ата-бабаларымыз түскен келінін қызым деп жақын тартса, қазір «Келін орны босаға», - деп шеттетіп, қызғалдағын қолына түсірмес бұрын ардақтаған ері, түсірген соң елеп-ескермейтіні ашшы болса да шындық.

 Айналайын қазағым кешегі өткен заманда, қызымызды анамыздай сыйлап, маңдайынан шертпей өсірген жайымыз бар. Әрине қазір бәрі өзгерген заманда мүмкін қыйындау шығар, бірақ «Қыз ол қонақ» мына бір фәни дүниеде болашақ аналарымызды ардақтайық ағайын! Әйел адамының тағдыры көбіне қыйындау боп жататыны рас, сол бір қыйындықтан шаршаған,қалжыраған маңдайына әлсіздеу әжім түскен қыз келіншектерімізге сәл ғана уақыт бөліп. Жылы сөздеріміз бен мейрімімізді аямайық. Мына бір қамшының сабындай қысқа ғана ғұмырымзды сыйластық пен өткізейік. Бүгінгі қыз, кешегі келін, ертеңгі Ана!