**Қазақ тіліне тән дыбыстарды шоғырландыратын фонетикалық ойындар**

**(ата-аналарға көмектесу үшін)**

**Қ**

Аулаға тауық, оның артынан тауықтар шықты. Олар жан-жаққа тамақ іздей бастады. Тауық анасы дәнді астықты тауып, қуанышпен: «Қыт-қыт, қыт-қыт, қыт-қыт» деп қатты дауыстай бастады. Ол сондай бақытты болды. Жүріңіз, біз бұл дыбысты айтуға тырысамыз. Оны көмеймен айту керек, «х» дыбысына ұқсас, бірақ қаттырақ.

**Ұ**

Азықты ұрып алған тауық тауықтармен бірге ішкісі келді. Ол су құйылған ыдысқа жүгіріп барып, басын жоғары көтеріп, тауықтарға «f-üf-f-f» үйрете бастады. Тауықтың сығылған, өткір тұмсығы бар, «у» дыбысын айтқан кезде, ернінің шеттері көп жиырылмай, сәл алшақтап кетеді. Оларды қаттырақ қысып көрейік, тілді артқа қарай итеріңіз, содан кейін біз «ұ» дыбысын аламыз. Осы дыбыстарды дұрыс айтуға көмектескені үшін тауық пен тауықтарға рахмет.

**Ы-I**

Бірде қоян үлкен, тәтті сәбізді тауып, оны кеміріп, ұсақтай бастады. Жақын жерде ескі аю өмір сүрген. Ол қоянды сәбізмен көрді және ол да ұсақталғысы келді. Қоян одан бас тартпады, ол өте мейірімді көрші болды. Тәтті тісті аю өзінің қарттығын ұмытты: қытырлақ. Бірақ оның тістері ауырды. Лақымен щегін басып, ол «s-s-s-s» деп қыңсылай бастады. Қоян көңілді сезінді. Ол аюды «и-и-и» деп мазақтай бастады. Бірақ содан кейін ол көмек ұсынды. Ойлап көрейік, аюдың «у» дыбысы неліктен қатаң, күрт және ашық естіледі, ал қоянның «и» дыбысы жұмсақ, қысқа? Біздің де тісіміз ауырып, аюға да, қоянға да еліктеуге тырысайық. Ол үшін ерніңізді күлімсіретіп созып, аузыңызды жартылай ашыңыз. «У» дыбысын айтқан кезде біз тілді артқа алып тастаймыз, «и» дыбысымен - тілді алдыңғы тістерге қарай жылжытыңыз. Біздің аю кім? Мүмкін сен қоянсың ба?