|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | | *21.05.2020* | |
| **Курс, группа** | | *1, ТО 1911/з* | |
| **Дисциплина** | | *Татарский язык в профессиональной деятельности* | |
| **ФИО преподавателя** | | *Демидова Л.А.* | |
| **Тема 2.4.** | | *Транспорт белән бәйле һөнәрләр. Автомобиль транспортына техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау һөнәре. (Профессии, связанные с транспортом. Профессия -техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.) Һөнәри терминнар. (Профессиональные термины).* | |
| №  п/п | Этап занятия | Время,  1ч 30мин | Прием и методы |
| 1 | Организационный этап | 5 | Онлайн через программу zoom |
| 2 | Проверка домашнего задания | 10 | Онлайн-опрос через программу zoom (опрос) |
| 3 | Актуализация знания | 5 | Онлайн через программу zoom |
| 4 | Изучение нового материала | 15 | изучение материала через программу zoom,  просмотр или ответы на вопросы |
| 40 | Самостоятельное изучение материала, конспектирование материала |
| 5 | Закрепление изученного материала | 10 | Обсуждение темы и возникших вопросов через программу zoom |
| 6 | Домашнее задание | 5 | Письменные ответы на контрольные вопросы |

1пара **Тема:Транспорт белән бәйле һөнәрләр.(Профессии, связанные с транспортом).**

***Йөк ташучылар һөнәре.***

Транспортта пассажирлар йөртүне оештыру һәм идарә итү (организация и управление пассажирскими перевозками на транспорте) – ул транспорт линияләре өлкәсендәге белгеч.Ул пассажирлар йөртүне оештыру, шул исәптән аларның куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча тулы бер эш комплексы да булып тора.

Тулаем алганда, бу эш гади генә түгел, әмма шул ук вакытта кызыклы да. Илнең транспорт линиясе буенча көн саен бик күп машиналар, поездлар хәрәкәт итә, авыр йөкләр ташу башкарыла. Бу өлкәдә машина белән бәйле меңләгән кешеләр эшли.

Пассажирлар йөртүне оештыру буенча белгеч турыдан-туры хәрәкәттә катнаша.

Төгәл хәрәкәт оештыру, проблемаларны бетерү, графиклар төзү, һәм транспортта пассажирлар йөртүне оештыру буенча белгечләрдән югары белем һәм җаваплылык таләп итә. Хезмәткәрләрнең уйлап эш итмәү гамәлләре зур участокларда һәм хәтта бөтен транспорт челтәрендә дә өзеклеккә китерергә сәләтле.

Эшнең бөтен асылы ике юнәлешкә юнәлтелә: техник(җитештерү) һәм идарә итү.

Техник (җитештерү) эше пассажирлар йөртүне оештыру процессының техник ягын эшләүдән гыйбарәт. Белгечләр, эшчеләр һәм техника ярдәмендә юлларга (ремонт, төзелеш) хезмәт күрсәтә, маневрланган транспорт тасмасын көйли, инфраструктураның куркынычсызлыгын һәм эшен тәэмин итә.

Идарә итү (оештыру) эше персоналны командалап бүлүгә, шулай ук юл һәм транспорт торышын һәм эксплуатацияләрен анализлауга юнәлдерелгән. Менеджерлар эше нигезендә, техник персонал өчен эш планы һәм бурычлар төзелә.

**1.Бирем (задания):**

**Сорауларга җавап языгыз.**

1. Транспорт белән бәйле тагын нинди һөнәрләрне беләсез? (Какие еще профессии вы знаете, связанные с транспортом? )
2. Машина йөртүче булып эшләү өчен автотранспорт чарасы белән идарә итү генә җитәме?(Для работы водителем достаточно ли управлять автотранспортным средством?)

2 пара. **Тема:****Автомобиль транспортына техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау һөнәре. (Профессия -техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта).**

Автомобиль транспортына техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау техникасы-җитештерү белән идарә итүнең урта звеносы җитәкчесе яки технологик җиһазларны эксплуатацияләү буенча белгеч. Ул бригадир, предприятиедә участок башлыгы булып эшли ала, шулай ук автомобильләргә яки махсус техникаларга техник хезмәт күрсәтү буенча индивидуаль эшли ала.

Дәүләт структураларында да, мәсәлән, юл хәрәкәте куркынычсызлыгы инспекциясендә дә әлеге профильдәге белгечләр кирәк. Автосервис өлкәсендә үз бизнесыңның нигезе булырга мөмкин (бу өлкәдә эшләү җитәрлек дәрәҗәдә табыш китерә), әмма моның өчен машиналарны ремонтлый белү генә җитми, икътисад, юриспруденция өлкәсендә дә белем таләп ителә, чөнки бу өлкәдә иҗтимагый-җитештерү эшчәнлегендә көндәшлек шактый зур.

Россиядә 50 миллионнан артык автомобиль теркәлгән, шуларның 84% ы — җиңел автомобильләр. Статистиканы исәпкә алып карасак, бүгенге көндә иң кирәкле һөнәрләрнең берсе — автомеханик булуын аңлату җиңел.

Автомобильләргә техник хезмәт күрсәтүче, ремонтлаучы белгеч, машинаның төзеклеген оста (мастер) махсус корылма ярдәмендә тикшерә.

Автомеханик һөнәренең ныклап үсеше 20 нче гасырның 30нчы елларына тура килә. Генри Фордтның машиналар җитештерүдә уйлап чыгарган тәүге конвейры да нәкъ шушуы елларга тура килә. Шулай итеп, күпләп автомобильләр җитештерелә башлый, аларда йөрүчеләр арта һәм машиналарны хезмәткә кертү кирәклеге килеп туа. 50 нче еллардан автомобильләрнең конструкциясе катлаулаша , шуңа күрә әлеге һөнәрнең төрле тармак специализацияләре барлыкка килә. Хәзерге көндә  автомеханик һөнәре – кирәкле һөнәрләрдән санала. Эш даирәсенә карап, һөнәр ияләрен бер ничә төргә бүләләр. ***Двигательләр ремонтлау буенча оста( мастер)****-* исеменән үк күренеп тора, машинаның моторы, двигателе белән эшләүче белгеч. ***Автоэлектрик*** - автомобильнең электр төзелешен тикшерә. ***Маляр*** - лак-буяу эшләрен башкара.  ***Вулканизаторчы***- эретеп ябыштыру эшләрен башкарыучы белгеч. ***Автокалайчы*** *(автожестянщик*)  -  кузов ремонтлаучы мастер. Юл һәлакәтеннән соң, аеруча, янчелгән урыннарын тигезләүче. ***Механик –диагностикачы -*** белгеч автомобильне карап чыга һәм диагностикалый.  Ул транспорт чарасының төзек булмаган урынын таба һәм кирәкле белгечкә җибәрә. Гомумән, автомеханик һөнәре бик катлаулы. Бу эштә белем генә җитми, физик көч тә кирәк. Шуңа күрә бу һөнәрдә сәламәтлеге ягыннан көчле кешеләр эшли. Шулай ук хәвефле һөнәр дә санала. Ялгыш, төрле җәрәһәтләр алу куркынычы бар.

*Техник по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта - это руководитель среднего звена управления производством или специалист по эксплуатации технологического оборудования. Он может работать бригадиром, начальником участка на предприятии, а может и работать индивидуально по техническому обслуживанию автомобилей или спецтехники.*

*Востребованы специалисты этого профиля и в государственных структурах, например, в инспекции по безопасности дорожного движения. Возможно основание собственного бизнеса в сфере автосервиса (эта сфера приносит стабильные достойные доходы), однако для этого умения ремонтировать машины недостаточно, требуются знания в области управления, экономики, юриспруденции, поскольку конкуренция в этой сфере общественно-производственной деятельности достаточно велика.*

*В России заргестрировано более 50 миллионов автомобилей, 84% из них – легковые. На каждого жителя страны приходится по 3 железных коня. Учитывая статистику, легко объяснить, почему одна из наиболее востребованных сегодня профессий – автомеханик. Этот человек знаком с тонкостями обслуживания транспортных средств.*

*Профессия автомеханика, появилась уже в XVIII веке, когда мир увидел первые автомобили. Настоящий бум автослесарного дела пришелся на 1930-е годы, поскольку именно в это время началось стремление производство машин, что , разумеется, привело к нарастанию потребности в соответствующих работниках по их обслуживанию и ремонту. С каждым годом работа по профессии автомеханика усложнялась, и с 1950-х годов она начала разделяться на узкие специализации.*

**2.Бирем (задание):**

**Җөмләләргә тиешле сүзләрне кулланып языгыз.** **Напишите предложение с использованием соответствующих слов. (*Глаголы: настоящее время -а/ә, -ый/-и, ; прошедшее неопределенное время 3 лицо, -ган/гән; -кан/кән; прошедшее определенное время, 3 лицо -ды/де; -ты/те)***

1. Россиядә 50 миллионнан артык автомобиль .........
2. Дөрес ..... диагностика һәм транспорт чарасын дөрес..... тәртибе, юл хәлакәте куркынычсызлыгын ......
3. Кузов ..... мастер, юл һәлакәтеннән соң кирәкле урыннарын.....
4. Татарстанда күп кенә автопредприятиеләр ......
5. Иҗтимагый ........эшчәнлеге
6. 30 нчы елларда күпләп автомобильләр .....башлый
7. Автомеханик һөнәре – кирәкле һөнәрләрдән ....... шулай ук физик көч .....
8. Белгеч автомобильне ...... һәм ......

4 пара.

**3. Бирем(задание)**

**Бирелгән текстны русчага тәрҗемә итегез. Переведите данный текст на русский язык.**

Автомеханик-транспорт комплексы предприятиеләрендә әйдәп баручы белгечлек. Ул автомобильләргә диагностика, ремонт һәм хезмәт күрсәтә. Әлеге һөнәр бик кирәк, чөнки теләсә нинди техника чаралары, автомобильләр ватылырга сәләтле. Моның сәбәпләре төрле булырга мөмкин: дөрес эксплуатацияләнмәү, детальләрнең һәм төеннәрнең тузуы, юл-транспорт һәлакәтләрендә яки башка сәбәпләр аркасында килеп чыккан төзексезлекләр. Шушы төзексезлекләр профессионал тикшерү аркылы үтүне таләп итә.

Автомобильләрне диагностикалау һәм ремонтлау буенча оста(мастер), даими үсә торган индустриянең гамәлдәге звеносы булып тора. Ул үз өлкәсендә һәрдаим белгечлеген яңартырга, яңа тенденцияләр тармагында эшләргә тиеш.

Юллардагы куркынычсызлык һәр кешенең эш сыйфатына бәйле. Дөрес куелган диагностика һәм транспорт чарасын дөрес ремонтлау тәртибе, машина йөртүчене һәм пассажирларны куркынычсызлык астына куймаска, юл хәлакәте куркынычсызлыгын киметергә һәм җәяүлеләрнең гомерен саклап калырга мөмкин.

**Автомобильгә хезмәт күрсәтү өлкәсендә эш сайлаган очракта түбәндәге һөнәр үзенчәлекләрен яхшы белергә кирәк:**

-физик яктан нык булу;

- хәтер яхшы булу;

-яхшы ишетү;

-игътибар туплый белү;

-дөрес фикерләү;

**Түбәндәге сыйфатларга ия булырга тиеш:**

-сабырлык;

-пөхтәлек;

-тәртиплелек;

-игътибарлылык;

-тиз реакцияле;

-стресс-тотрыклылык;

-аралашучанлык;

**Автомобильләргә хезмәт күрсәтү өлкәсе вазифаларына түбәндәгеләр керә:**

-транспорт чарасын карау һәм диагностикалау

-автомеханизмнарны көйләү

-детальләр һәм төеннәрдәге җитешсезлекләрне бетерү

-автомобильгә техник хезмәт күрсәтү

-косметик яки торгызу ремонтын үткәрү;

-барлык төр эшләрне документаль рәсмиләштерү.

**Үз һөнәренең нигезен белүче кеше түбәндәге күнекмәләргә ия булырга тиеш**:

-машина йөртү

-техник документлар белән эш итә белү

-җайланма һәм эш принциплары, автотранспорт чараларының төрле маркадагы модельләрен белү

-визуаль караганда төзек булмауның сәбәбен билгеләү

-ягулык-майлау материалларының һәм ягулыкның маркаларын һәм төрләрен аңлау.

5 пара. **Тема: Һөнәри терминнар.****Профессиональные термины**

Профессиональ (һөнәри) терминнар –билгеле бер белгечлеккә караган , шул өлкәдә махсус кулланыла торган сүзләр, сүзтезмәләр җыелмасы. Алар шушы өлкәдә эшләүчеләр өчен актуаль, гадәти саналалар.

Профессия – һөнәр

Урта һөнәри уку йортлары - средние профессиональные учебные заведения

Автолюбитель – автоһәвәскәр

Автортанспортное управление – автомобиль идарәсе

Автомобиль транспортына техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау –техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Основы конструкции автомобиля – автомобиль корылмаларының нигезе

Автомобильный транспорт – автомобиль транспорты

Легковые автомобили – җиңел автомобильләр

Пассажирские автомобили – пассажирлар автомобиле

Грузовые автомобили – йөк автомобильләре

Общее устройство автомобиля – автомобильләрнең гомуми төзелеше

Автомобильный кузов – автомобиль кузовы

Двигатель – этәргеч ( *автомобиль двигателе )*

Ходовая часть – йөртү өлеше

Колеса - көпчәк

Система управления – идарә итү системасы

Поршень - пешкәк

Шариковй подшипник – шарлы подшипник

Крепление двигателя – двигательны ныгыту

Устройство системы смазки – майлау системасының төзелеше *(системасы)*

Масляный насос – май насосы

Система охлаждения – суыту системасы

Система питания карбюраторных двигателей –карбюратор двигательләренең туклану системасы

Горючая смесь – янучан катнашма

Топливные баки – ягулык баклары (савытлары)

Управление карбюратором – карбюратор белән идарә итү.

Воздушный фильтр – һава фильтры

Регулирование работы генераторов – генераторлар эшен җайга салу

Распределитель – бүлгеч

Коробка передач – тапшыру тартмасы

Мощность – көч

Напряжение – ток көче

Соединительный элемент – тоташтыру элементы

Поворот автомобиля – автомобиль борылышы

Тормозные системы – тормоз системалары

Система зажигания – кабызу тәртибе (системасы)

Дорожные машины – юл машиналары

Типаж машин – машиналарның типлары

Бульдозеры – бульдозерлар

Грейдеры – грейдерлар

Прицепные катки – тагылма катоклар

Автомобильные краны – автомобиль краннары

Буровое оборудование – бораулап җиһазлау

Топливные баки – ягулык савытлары (*баклары*)

Машины для строительства сборных железобетонных покрытий –

җыелма тимер-бетон катламнарны төзү машиналары

Машина для ремонта дорог – юл ремонтлау машинасы

Сварочные работы – эретеп ябыштыру эшләре

Дуговая сварка – дугалы эретеп ябыштыру

Газовая сварка - газ белән эретеп ябыштыру

Технология газовой сварки – газ белән эретеп ябыштыруның технологиясе

Меры безопасности при газовой сварке и резке – газ белән эретеп ябыштыру һәм кисү вакытында куркынычсызлык чаралары

**4.Бирем (задание):**

Бирелгән сүзлекләрдән үз һөнәрегез буенча 10-15 җөмлә төзегез. (Составьте 10 -15 предложений о своей профессии используя данные слова.)

**Список литературы:**

Язык делового общения. Эшлекле аралашу теле: учебнометодическое пособие по деловому татарскому языку/ Л.М. Гиниятуллина, Г.Ф. Зиннатуллина. – Казань, 2008.

2. Интенсивный курс татарского языка: учебно-методическое пособие/ Г.Ф. Зиннатуллина, Л.М. Гиниятуллина. – Казань: Изд.-во Казан. гос. Техн. ун.-та, 2010.

3. Татарский язык: учебное пособие/ Г.Х. Зиннатуллина. – Казань: Изд.-во Казан. гос. Техн. ун.-та, 2009

**Примечание**:

Ответы сдать в электронном формате **до 25.05.2020** на электронную почту [tat402demidova@yandex.ru](mailto:__demidova197812@yndex.ru) в теме письма указав номер группы и Ф.И.О