МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Інститут філології

Кафедра української філології, теорії та історії літератури

“**ЗАТВЕРДЖУЮ**”

Перший проректор

Іщенко Н.М.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

“\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**Сучасна українська мова**

**(морфологія)**

Спеціальність 014 «Середня освіта»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Розробник | Пономаренко С.С. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Завідувач кафедри розробника | Шестопалова Т.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Завідувач кафедри спеціальності  | Шестопалова Т.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Гарант освітньої програми | Шестопалова Т.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Директор інституту (до якого відносяться спеціальності) | Пронкевич О.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Начальник НМВ | Потай І.Ю. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Миколаїв – 2018 рік

1. **Опис навчальної дисципліни**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Характеристика дисципліни** |
| Найменування дисципліни | Сучасна українська мова (морфеміка, дериватологія, морфонологія)  |
| Галузь знань | 01 «Освіта» |
| Спеціальність | 014 «Середня освіта» |
| Спеціалізація (якщо є) | 014.01 «Українська мова і література» |
| Освітня програма | «Теорія і методика середньої освіти. Українська мова і література та англійська мова»  |
| Рівень вищої освіти | Бакалавр  |
| Статус дисципліни | Нормативна  |
| Курс навчання | 2-й, 3-й |
| Навчальний рік | «Теорія і методика середньої освіти. Українська мова і література та англійська мова»  |
| Номер(и) семестрів (триместрів): | Денна форма | Заочна форма |
| 4-й, 5-й, 6-й | - |
| Загальна кількість кредитів ЄКТС/годин | 12 кредиів / 360 годин |
| Структура курсу:* лекції
* семінарські заняття (практичні, лабораторні, півгрупові)
* годин самостійної роботи студентів
 | Денна форма | Заочна форма |
| 90 год.90 год.180 год. |  |
| Відсоток аудиторного навантаження | 50 % |
| Мова викладання | українська |
| Форма проміжного контролю (якщо є) | КР |
| Форма підсумкового контролю | іспити |

**2. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни**

Теоретичний курс «Сучасна українська літературна мова (морфологія)» посідає центральне місце серед лінгвістичних дисциплін. Він спрямований на висвітлення основних положень морфології, пов’язаних із вітчизняною і світовою лінгвістичною наукою. Програмою курсу передбачено аналіз морфологічних одиниць і категорій з огляду на два взаємопов’язані й водночас різноспрямовані вектори – традицію і новаторство.

***Мета вивчення*** навчальної дисципліни «Сучасна українська літературна мова (морфологія)» – ознайомити студентів з основними теоретичними положеннями цього розділу, які ґрунтуються на здобутках вітчизняної та зарубіжної лінгвістичної науки, зосередити увагу на закономірностях функціонування української мови, головних морфологічних формах та складних випадках частиномовного аналізу слів, забезпечити фахову підготовку із сучасної української літературної мови.

До ***головних завдань*** курсу «Сучасна українська літературна мова (морфологія)» належить вироблення в студентів навичок лінгвістичного аналізу, уміння застосувати набуті знання на практиці. Програма зорієнтована на виконання різноманітних тренувальних вправ, завдань творчого характеру, опрацювання додаткової літератури, написання рефератів тощо. Такі види роботи забезпечать поглиблений підхід до вивчення зазначеного курсу, розвиватимуть творчі навички в студентів. Докладне й усебічне вивчення морфологічного ярусу сприятиме глибшому засвоєнню словниково-граматичних та інформаційних можливостей мови як найважливішого засобу людського спілкування.

***Основні завдання*** вивчення дисципліни «Сучасна українська літературна мова (морфологія)» полягають у тому, щоб, синтезуючи знання з усіх рівнів мовної системи, забезпечити глибоке оволодіння теоретичними відомостями про морфологічні явища, сформувати в майбутніх філологів творчий підхід до аналізу мовних одиниць, виробити науковий лінгвістичний світогляд та навички вести самостійну дослідницьку роботу, уміти застосувати на практиці правила морфології, оволодіти культурою усного та писемного мовлення. До важливих аспектів викладання курсу «Сучасна українська літературна мова (морфологія)» належить постійна увага до питань, пов’язаних із висвітленням відповідних мовних явищ у лінгвістичній літературі, постійна орієнтація студентів на професійне застосування знань.

Вивчаючи курс «Сучасна українська літературна мова (морфологія)», студенти повинні ***знати***:

* визначення та особливості виділення основних одиниць морфології, їхні найважливіші формальні й семантичні ознаки;
* традиційну та сучасну (функційну) класифікації лексико-граматичних класів слів і їхніх категорій;
* головні правила словозміни та словотворення частин мови.

Студенти повинні ***вміти***:

* робити повний морфологічний розбір слів;
* визначати граматичні категорії та граматичні значення слів;
* правильно вживати словоформи відповідно до національної специфіки української мови та з огляду на сукупність основних стилістичних норм.

**3. Програма навчальної дисципліни**

Денна форма:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Теми | Лекції | Практичні(семінарські, лабораторні, півгрупові) | Самостійна робота |
| Тема 1. Граматика як розділ мовознавства. Основні поняття граматики (граматичне значення) | 2 | 2 | 4 |
| Тема 2. Основні поняття граматики. Граматична форма. Граматична категорія | 2 | 2 | 4 |
| Тема 3. Частини мови та принципи їх виділення в українській мові. | 4 | 2 | 4 |
| **Контрольна робота № 1** | - | 2 | 4 |
| Тема 4. Іменник як частина мови | 2 | 2 | 4 |
| Тема 5. Лексико-граматичні розряди іменника. | 2 | 2 | 4 |
| Тема 6. Категорія роду іменника | 2 | 2 | 4 |
| Тема 7. Категорія числа іменника | 2 | 2 | 4 |
| Тема 8. Категорія відмінка іменника. | 2 | 2 | 4 |
| Тема 9. Відмінювання іменників | 6 | 2 | 2 |
| **Контрольна робота № 2** | - | 2 | 2 |
| Тема 10. Прикметник як частина мови | 2 | 2 | 4 |
| Тема 11. Семантичні розряди прикметників | 2 | 2 | 4 |
| Тема 12. Ступені порівняння прикметників | 2 | 2 | 4 |
| **Контрольна робота № 3** | - | 2 | 4 |
| Тема 13. Числівник як частина мови | 2 | 2 | 4 |
| Тема 14. Семантичні і структурні розряди числівників. | 2 | 2 | 4 |
| Тема 15. Числівникові парадигми | 2 | 2 | 4 |
| Тема 16. Займенникові слова | 4 | 2 | 4 |
| **Контрольна робота № 4** | - | 2 | 4 |
| Тема 17. Дієслово як частина мови. Формотворення і словозміна дієслів. Інфінітив | 4 | 2 | 4 |
| Тема 18. Категорія виду дієслова. | 2 | 2 | 4 |
| Тема 19. Категорія стану дієслова | 2 | 2 | 4 |
| Тема 20. Категорія часу дієслова. | 2 | 2 | 4 |
| Тема 21. Категорія способу дієслова. | 2 | 2 | 4 |
| Тема 22. Категорії особи, роду, й числа дієслова | 2 | 2 | 4 |
| **Контрольна робота № 5** | - | 2 | 4 |
| Тема 23. Дієприкметник як атрибутивна форма дієслова | 4 | 2 | 4 |
| Тема 24. Дієприслівник якнезмінна дієслівна форма | 2 | 2 | 4 |
| **Контрольна робота № 6** | - | 2 | 4 |
| Тема 25. Прислівник як частина мови | 6 | 2 | 12 |
| Тема 26. Слова категорії стану | 2 | 2 | 4 |
| Тема 27. Модальні слова | 4 | 2 | 4 |
| **Контрольна робота № 7** | - | 2 | 4 |
| Тема 28. Загальна характеристика службових слів | 2 | 2 | 4 |
| Тема 29. Прийменник. | 4 | 4 | 8 |
| Тема 30. Сполучник | 4 | 4 | 8 |
| Тема 31. Частка | 2 | 2 | 4 |
| Тема 32. Дієслівні зв’язки | 2 | 2 | 4 |
| Тема 33. Вигук | 2 | 2 | 4 |
| Тема 34. Підсумкове заняття.  | 2 | - | 2 |
| **Контрольна робота № 8** | - | 2 | 2 |
| Всього за курсом | **90** | **90** | **180** |

**3. Зміст навчальної дисципліни**

**3.1. Лекційні заняття**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Тема заняття / план |
| 1 | Тема 1. Граматика як розділ мовознавства. Основні поняття граматики (граматичне значення)1. Граматика як розділ мовознавства. Розділи граматики, її основні поняття.2. Морфологія як розділ граматики. Предмет, об’єкт і завдання морфології. Зв’язок морфології з іншими лінгвістичними дисциплінами.3. Основні морфологічні одиниці.4. Граматичне значення і способи його вираження. |
| 2 | Тема 2. Основні поняття граматики. Граматична форма. Граматична категорія 1. Граматична форма. Типи граматичних форм (способи формотворення).2. Граматична категорія. Типи граматичних категорій. Поняття грамеми.3. Морфологічна парадигма. Типи парадигм. |
| 3 | Тема 3. Частини мови 1. Частини мови як основні морфологічні одиниці.2. Принципи класифікації частин мови.3. Нечастиномовні слова-морфеми і слова-речення.4. Ступені та різновиди переходу частин мови. |
| 4 | Тема 4. Іменник як частина мови1. Місце іменника в частиномовній системі української мови.2. Загальнокатегорійне (лексико-граматичне) значення іменника. 3. Морфологічні категорії іменника.4. Синтаксичні функції іменника.5. Субстантивація.6. Транспозиція іменників до інших частин мови. |
| 5 | Тема 5. Лексико-граматичні розряди (ЛГР) іменників 1. Поняття про ЛГР. ЛГР і лексико-граматичні класи слів (ЛГК).2. Категорія істот – неістот іменників.3. Власні та загальні іменники. Правопис власних назв.4. Конкретні та абстрактні іменники.5. Речовинні та збірні іменники. |
| 6 | Тема 6. Категорія роду іменників 1. Загальна характеристика категорії роду.2. Семантика категорії роду. Співвідношення семантико-граматичного і формально-граматичного змісту в категорії роду.3. Засоби вираження категорії роду в українській мові.4. Розподіл іменників за родами:- проблеми визначення роду відмінюваних іменників;- проблеми визначення роду невідмінюваних іменників.5. Коливання в роді іменників.6. Сучасні тенденції в родовій категоризації іменників. |
| 7 | Тема 7. Категорія числа іменників1. Поняття категорії числа іменників. 2. Семантична структура категорії числа. Типологічні ознаки категорії числа.3. Засоби вираження грамем однини і множини.4. Іменники з повною числовою парадигмою і неповною (singularia tantumі / pluralia tantum). |
| 8 | Тема 8. Категорія відмінка іменників 1. Концепції категорії відмінка в мовознавстві. 2. Відмінок як граматична категорія, як грамема, як граматична форма. 3. Центральна, напівцентральна, напівпериферійна і периферійна сфери відмінкових грамем.4. Категорійне, первинне і вторинне значення відмінкових грамем. Комунікативні функції відмінкових грамем.5. Морфологічні (формальні) і семантичні (глибинні) відмінки.6. Семантико-синтаксичні, формально-синтаксичні та комунікативні функції називного і знахідного відмінка.7. Напівцентральна сфера родового відмінка та його семантико-синтаксичні функції. 8. Напівпериферійна сфера давального відмінка та його семантико-синтаксичні функції.9. Периферійна сфера відмінкових грамем:- семантико-синтаксичні функції орудного відмінка;- семантико-синтаксичні функції місцевого відмінка;- семантико-синтаксичні функції кличного відмінка. |
| 9 | Тема 9. Відмінювання іменників 1. Поняття про відмінювання. Типи відмінювання іменників.2. Сучасний типи словозміни іменників:- поділ іменників на відміни;- поділ іменників на групи.3. Система іменникових флексій:- І відміни;- ІІ відміни;- ІІІ відміни;- ІV відміни;- рluralia tantum.4. Історія формування сучасних іменникових парадигм.5. Динамічні процеси в іменниковому відмінюванні.6. Різновідмінювані іменники.7. Іменники нульової відміни.8. Функція наголосу в іменниковій словозміні. |
| 10 | Тема10. Прикметник як частина мови 1. Прикметник як частина мови. 2. Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки прикметників.3. Транспозиція прикметників.4. Ад’єктивація. Ступені та різновиди ад’єктивації. |
| 11 | Тема 11. Семантичні розряди прикметників 1. Критерії розподілу іменників на лексико-граматичні розряди. Варіанти класифікації лексико-граматичних розрядів прикметників.2. Якісні прикметники. Формотворчі, словотворчі, синтаксичні ознаки якісних прикметників.3. Відносні прикметники. Присвійні прикметники. Займенникові прикметники.4. Явища транспозиції в системі лексико-граматичних розрядів прикметників. |
| 12 | Тема 12. Ступені порівняння прикметників 1. Семантична структура категорії ступенів порівняння прикметників. 2. Структура парадигми категорії ступенів порівняння прикметників. 3. Синтетичні й аналітичні форми ступенів порівняння та їхні значення.4. Форми прикметників. Типи ад’єктивної словозміни.5. Морфологічний аналіз прикметників. |
| 13 | Тема 13. Числівник як частина мови 1. Числівник як частина мови.2. Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки числівника.3. Числівники та слова з кількісною семантикою.4. Морфологічний статус порядкових слів. |
| 14 | Тема 14. Семантичні і структурні розряди числівників1. Семантичні розряди числівників.2. Структурні розряди числівників.3. Синтаксична сполучуваність числівників з іменниками (зв'язок числівників з іменниками).4. Синонімія числівникових форм. |
| 15 | Тема 15. Числівникові парадигми. Морфологічний аналіз числівника1. Відмінювання числівників (сучасні числівникові парадигми).2. Числівник як компонент складного слова: особливості правопису й уживання.3. Морфологічний аналіз числівника. |
| 16 | Тема 16. Займенникові слова 1. Займенникові слова, питання про семантику і частиномовну належність займенникових слів.2. Транспозиція займенникових слів. Прономіналізація.3. Розряди займенникових слів за співвідношенням з іншими частинами мови.4. Семантичні розряди займенникових слів. |
| 17 | Тема 17. Дієслово як частина мови. Формотворення і словозміна дієслів. Інфінітив 1. Склад дієслівної парадигми. Предикативні і непредикативні форми дієслова.2. Дієслівні основи та їхній формотворчій потенціал. Морфонологічні особливості дієслівних основ і формотворчих афіксів.3. Класи українських дієслів. Дієвідміни українських дієслів.4. Інфінітив як початкова форма дієслова: семантика, морфологічні категорії, синтаксична функція. |
| 18 | Тема 18. Категорія виду дієслова 1. Вид як граматична категорія дієслова.2. Грамеми категорії виду: доконаний і недоконаний вид.3. Семантика грамем категорії виду.4. Творення видової пари. Типи видової кореляції.5. Одно- і двовидові дієслова. |
| 19 | Тема 19. Категорія стану дієслова1. Перехідні та неперехідні дієслова.2. Категорія стану як морфолого-словотвірно-синтаксична категорія.3. Концепція трьох станів. Дієслова, що не виражають станових значень.4. Зворотні дієслова та їхня семантика.5. Концепція двох станів. Дієслова, що не виражають станових значень. |
| 20 | Тема 20. Категорія часу дієслова1. Категорія часу як словозмінна категорія дієслова.2. Грамемний склад категорії часу. Поняття про абсолютний і відносний час.3. Синтетичні та аналітичні часові форми в сучасній українській мові.4. Взаємозв’язок категорії часу і виду.5. Семантика часових форм. |
| 21 | Тема 21. Категорія способу дієслова1. Спосіб як морфологічна категорія дієслова.2. Творення форм способу.3. Семантика способових форм. |
| 22 | Тема 22. Категорії особи, роду й числа дієслова1. Особа як дієслівна категорія. Семантика особових форм.2. Дієслова неповної особової парадигми. Безособові дієслова.3. Специфіка категорій роду і числа.4. Морфологічний аналіз дієслова. |
| 23 | Тема 23. Дієприкметник як атрибутивна форма дієслова1. Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки дієприкметників.2. Творення й уживання дієприкметників у сучасній українській мові.3. Зіставний аналіз творення дієприкметників в українській і російській мовах. Проблеми перекладу.4. Дієприкметник у світлі функціональної морфології І. Вихованця та К. Городенської.5. Безособові предикативні форми на -но, -то. |
| 24 | Тема 24. Дієприслівник як незмінна дієслівна форма1. Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки дієприслівників.2. Творення й уживання дієприслівників у сучасній українській мові.3. Зіставний аналіз творення дієсприслівників в українській і російській мовах.  |
| 25 | Тема 25. Прислівник як частина мови 1. Семантичні, морфологічні, синтаксичні ознаки прислівника.2. Займенникові прислівники. Семантичні розряди прислівників.3. Словотвір і правопис похідних адвербіальних утворень.4. Питання про ступені порівняння прислівників. Форми суб’єктивної оцінки прислівників на -о, -е. |
| 26 | Тема 26. Слова категорії стану 1. Слова категорії стану як частина мови. Лексико-семантичні особливості категорії стану.2. Граматичні особливості слів категорії стану.3. Питання про слова категорії стану в лінгвістичній літературі. |
| 27 | Тема 27. Модальні слова1. Модальність і засоби її вираження в українській мові. 2. Модальні слова як частина мови. Семантичні розряди модальних слів.3. Морфологічні й синтаксичні особливості модальних слів. 4. Відмінність модальних слів від омонімічних їм слів. |
| 28 | Тема 28. Загальна характеристика службових слів1. Статус службових слів, вигуків і звуконаслідувань у морфологічній системі української мови.2. Дискусійні питання щодо службових слів в українській і світовій лінгвістиці.3. Традиційне та сучасне тлумачення службових слів у світлі функційної граматики.  |
| 29 | Тема 29. Прийменник 1. Прийменник як частина мови.2. Розряди прийменників за походженням, морфологічним складом та структурою. Препозитивація.3. Семантика прийменників.4. Уживання прийменників з відмінковими формами субстантивних слів. Смислові співвідношення прийменників.5. Особливості прийменникового керування в українській мові. |
| 30 | Тема 30. Сполучник 1. Загальна характеристика сполучника. Три підходи до визначення морфологічного статусу сполучника.2. Сполучник як частина мови.3. Граматична і лексична семантика сполучників.4. Синтаксичні відношення, що виражаються сполучниками. Семантична класифікація (розряди) сполучників:4.1. Сурядні сполучники.4.2. Підрядні сполучники. 5. Розряди сполучників за походженням, структурою і вживанням. |
| 31 | Тема 31. Частка 1. Загальна характеристика ча́стки як службової частини мови.2. Частка у світлі функціонально-категорійної морфології І. Вихованця та К. Городенської.3. Розряди часто́к за походженням і морфологічним складом (структурою).4. Граматична і лексична семантика часто́к.5. Семантично-функціональні розряди часто́к.6. Зв’язок часто́к з іншими частинами мови. Партикуляція. |
| 32 | Тема 32. Дієслівні зв’язки 1. Статус дієслівних зв'язок у граматичній системі української мови.2. Дієслівні зв’язки у світлі функціонально-категорійної морфології І. Вихованця та К. Городенської.3. Різновиди дієслівних зв'язок. |
| 33 | Тема 33. Вигук 1. Статус вигуків у граматичній системі української мови.2. Вигук у світлі функціонально-категорійної морфології І. Вихованця та К. Городенської.3. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. 4. Семантика вигуків. 5. Звуконаслідувальні слова.  |
| 34 | Тема 34. Підсумкове заняття1. Морфологія у системі філософії мови.2. Актуальні та дискусійні питання сучасної граматичної науки.3. Проблема подолоння розбіжностей традиційної шкільної та університететської класифікації частин мови. |

**3.2. Плани практичних занять**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Тема заняття / план |
| 1 | Тема 1. Граматика як розділ мовознавства. Основні поняття граматики (граматичне значення)1. Граматика як розділ мовознавства. Розділи граматики, її основні поняття.2. Морфологія як розділ граматики. Предмет, об’єкт і завдання морфології. Зв’язок морфології з іншими лінгвістичними дисциплінами.3. Основні морфологічні одиниці.4. Граматичне значення і способи його вираження. |
| 2 | Тема 2. Основні поняття граматики. Граматична форма. Граматична категорія 1. Граматична форма. Типи граматичних форм (способи формотворення).2. Граматична категорія. Типи граматичних категорій. Поняття грамеми.3. Морфологічна парадигма. Типи парадигм. |
| 3 | Тема 3. Частини мови 1. Частини мови як основні морфологічні одиниці.2. Принципи класифікації частин мови.3. Нечастиномовні слова-морфеми і слова-речення.4. Ступені та різновиди переходу частин мови. |
| 4 | Тема 4. Іменник як частина мови1. Місце іменника в частиномовній системі української мови.2. Загальнокатегорійне (лексико-граматичне) значення іменника. 3. Морфологічні категорії іменника.4. Синтаксичні функції іменника.5. Субстантивація.6. Транспозиція іменників до інших частин мови. |
| 5 | Тема 5. Лексико-граматичні розряди (ЛГР) іменників 1. Поняття про ЛГР. ЛГР і лексико-граматичні класи слів (ЛГК).2. Категорія істот – неістот іменників.3. Власні та загальні іменники. Правопис власних назв.4. Конкретні та абстрактні іменники.5. Речовинні та збірні іменники. |
| 6 | Тема 6. Категорія роду іменників 1. Загальна характеристика категорії роду.2. Семантика категорії роду. Співвідношення семантико-граматичного і формально-граматичного змісту в категорії роду.3. Засоби вираження категорії роду в українській мові.4. Розподіл іменників за родами:- проблеми визначення роду відмінюваних іменників;- проблеми визначення роду невідмінюваних іменників.5. Коливання в роді іменників.6. Сучасні тенденції в родовій категоризації іменників. |
| 7 | Тема 7. Категорія числа іменників1. Поняття категорії числа іменників. 2. Семантична структура категорії числа. Типологічні ознаки категорії числа.3. Засоби вираження грамем однини і множини.4. Іменники з повною числовою парадигмою і неповною (singularia tantumі / pluralia tantum). |
| 8 | Тема 8. Категорія відмінка іменників 1. Концепції категорії відмінка в мовознавстві. 2. Відмінок як граматична категорія, як грамема, як граматична форма. 3. Центральна, напівцентральна, напівпериферійна і периферійна сфери відмінкових грамем.4. Категорійне, первинне і вторинне значення відмінкових грамем. Комунікативні функції відмінкових грамем.5. Морфологічні (формальні) і семантичні (глибинні) відмінки.6. Семантико-синтаксичні, формально-синтаксичні та комунікативні функції називного і знахідного відмінка.7. Напівцентральна сфера родового відмінка та його семантико-синтаксичні функції. 8. Напівпериферійна сфера давального відмінка та його семантико-синтаксичні функції.9. Периферійна сфера відмінкових грамем:- семантико-синтаксичні функції орудного відмінка;- семантико-синтаксичні функції місцевого відмінка;- семантико-синтаксичні функції кличного відмінка. |
| 9 | Тема 9. Відмінювання іменників 1. Поняття про відмінювання. Типи відмінювання іменників.2. Сучасний типи словозміни іменників:- поділ іменників на відміни;- поділ іменників на групи.3. Система іменникових флексій:- І відміни;- ІІ відміни;- ІІІ відміни;- ІV відміни;- рluralia tantum.4. Історія формування сучасних іменникових парадигм.5. Динамічні процеси в іменниковому відмінюванні.6. Різновідмінювані іменники.7. Іменники нульової відміни.8. Функція наголосу в іменниковій словозміні. |
| 10 | Тема10. Прикметник як частина мови 1. Прикметник як частина мови. 2. Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки прикметників.3. Транспозиція прикметників.4. Ад’єктивація. Ступені та різновиди ад’єктивації. |
| 11 | Тема 11. Семантичні розряди прикметників 1. Критерії розподілу іменників на лексико-граматичні розряди. Варіанти класифікації лексико-граматичних розрядів прикметників.2. Якісні прикметники. Формотворчі, словотворчі, синтаксичні ознаки якісних прикметників.3. Відносні прикметники. Присвійні прикметники. Займенникові прикметники.4. Явища транспозиції в системі лексико-граматичних розрядів прикметників. |
| 12 | Тема 12. Ступені порівняння прикметників 1. Семантична структура категорії ступенів порівняння прикметників. 2. Структура парадигми категорії ступенів порівняння прикметників. 3. Синтетичні й аналітичні форми ступенів порівняння та їхні значення.4. Форми прикметників. Типи ад’єктивної словозміни.5. Морфологічний аналіз прикметників. |
| 13 | Тема 13. Числівник як частина мови 1. Числівник як частина мови.2. Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки числівника.3. Числівники та слова з кількісною семантикою.4. Морфологічний статус порядкових слів. |
| 14 | Тема 14. Семантичні і структурні розряди числівників1. Семантичні розряди числівників.2. Структурні розряди числівників.3. Синтаксична сполучуваність числівників з іменниками (зв'язок числівників з іменниками).4. Синонімія числівникових форм. |
| 15 | Тема 15. Числівникові парадигми. Морфологічний аналіз числівника1. Відмінювання числівників (сучасні числівникові парадигми).2. Числівник як компонент складного слова: особливості правопису й уживання.3. Морфологічний аналіз числівника. |
| 16 | Тема 16. Займенникові слова 1. Займенникові слова, питання про семантику і частиномовну належність займенникових слів.2. Транспозиція займенникових слів. Прономіналізація.3. Розряди займенникових слів за співвідношенням з іншими частинами мови.4. Семантичні розряди займенникових слів. |
| 17 | Тема 17. Дієслово як частина мови. Формотворення і словозміна дієслів. Інфінітив 1. Склад дієслівної парадигми. Предикативні і непредикативні форми дієслова.2. Дієслівні основи та їхній формотворчій потенціал. Морфонологічні особливості дієслівних основ і формотворчих афіксів.3. Класи українських дієслів. Дієвідміни українських дієслів.4. Інфінітив як початкова форма дієслова: семантика, морфологічні категорії, синтаксична функція. |
| 18 | Тема 18. Категорія виду дієслова 1. Вид як граматична категорія дієслова.2. Грамеми категорії виду: доконаний і недоконаний вид.3. Семантика грамем категорії виду.4. Творення видової пари. Типи видової кореляції.5. Одно- і двовидові дієслова. |
| 19 | Тема 19. Категорія стану дієслова1. Перехідні та неперехідні дієслова.2. Категорія стану як морфолого-словотвірно-синтаксична категорія.3. Концепція трьох станів. Дієслова, що не виражають станових значень.4. Зворотні дієслова та їхня семантика.5. Концепція двох станів. Дієслова, що не виражають станових значень. |
| 20 | Тема 20. Категорія часу дієслова1. Категорія часу як словозмінна категорія дієслова.2. Грамемний склад категорії часу. Поняття про абсолютний і відносний час.3. Синтетичні та аналітичні часові форми в сучасній українській мові.4. Взаємозв’язок категорії часу і виду.5. Семантика часових форм. |
| 21 | Тема 21. Категорія способу дієслова1. Спосіб як морфологічна категорія дієслова.2. Творення форм способу.3. Семантика способових форм. |
| 22 | Тема 22. Категорії особи, роду й числа дієслова1. Особа як дієслівна категорія. Семантика особових форм.2. Дієслова неповної особової парадигми. Безособові дієслова.3. Специфіка категорій роду і числа.4. Морфологічний аналіз дієслова. |
| 23 | Тема 23. Дієприкметник як атрибутивна форма дієслова1. Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки дієприкметників.2. Творення й уживання дієприкметників у сучасній українській мові.3. Зіставний аналіз творення дієприкметників в українській і російській мовах. Проблеми перекладу.4. Дієприкметник у світлі функціональної морфології І. Вихованця та К. Городенської.5. Безособові предикативні форми на -но, -то. |
| 24 | Тема 24. Дієприслівник як незмінна дієслівна форма1. Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки дієприслівників.2. Творення й уживання дієприслівників у сучасній українській мові.3. Зіставний аналіз творення дієсприслівників в українській і російській мовах.  |
| 25 | Тема 25. Прислівник як частина мови 1. Семантичні, морфологічні, синтаксичні ознаки прислівника.2. Займенникові прислівники. Семантичні розряди прислівників.3. Словотвір і правопис похідних адвербіальних утворень.4. Питання про ступені порівняння прислівників. Форми суб’єктивної оцінки прислівників на -о, -е. |
| 26 | Тема 26. Слова категорії стану 1. Слова категорії стану як частина мови. Лексико-семантичні особливості категорії стану.2. Граматичні особливості слів категорії стану.3. Питання про слова категорії стану в лінгвістичній літературі. |
| 27 | Тема 27. Модальні слова1. Модальність і засоби її вираження в українській мові. 2. Модальні слова як частина мови. Семантичні розряди модальних слів.3. Морфологічні й синтаксичні особливості модальних слів. 4. Відмінність модальних слів від омонімічних їм слів. |
| 28 | Тема 28. Загальна характеристика службових слів1. Статус службових слів, вигуків і звуконаслідувань у морфологічній системі української мови.2. Дискусійні питання щодо службових слів в українській і світовій лінгвістиці.3. Традиційне та сучасне тлумачення службових слів у світлі функційної граматики.  |
| 29 | Тема 29. Прийменник 1. Прийменник як частина мови.2. Розряди прийменників за походженням, морфологічним складом та структурою. Препозитивація.3. Семантика прийменників.4. Уживання прийменників з відмінковими формами субстантивних слів. Смислові співвідношення прийменників.5. Особливості прийменникового керування в українській мові. |
| 30 | Тема 30. Сполучник 1. Загальна характеристика сполучника. Три підходи до визначення морфологічного статусу сполучника.2. Сполучник як частина мови.3. Граматична і лексична семантика сполучників.4. Синтаксичні відношення, що виражаються сполучниками. Семантична класифікація (розряди) сполучників:4.1. Сурядні сполучники.4.2. Підрядні сполучники. 5. Розряди сполучників за походженням, структурою і вживанням. |
| 31 | Тема 31. Частка 1. Загальна характеристика ча́стки як службової частини мови.2. Частка у світлі функціонально-категорійної морфології І. Вихованця та К. Городенської.3. Розряди часто́к за походженням і морфологічним складом (структурою).4. Граматична і лексична семантика часто́к.5. Семантично-функціональні розряди часто́к.6. Зв’язок часто́к з іншими частинами мови. Партикуляція. |
| 32 | Тема 32. Дієслівні зв’язки 1. Статус дієслівних зв'язок у граматичній системі української мови.2. Дієслівні зв’язки у світлі функціонально-категорійної морфології І. Вихованця та К. Городенської.3. Різновиди дієслівних зв'язок. |
| 33 | Тема 33. Вигук 1. Статус вигуків у граматичній системі української мови.2. Вигук у світлі функціонально-категорійної морфології І. Вихованця та К. Городенської.3. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. 4. Семантика вигуків. 5. Звуконаслідувальні слова.  |
| 34 | Тема 34. Підсумкове заняття1. Морфологія у системі філософії мови.2. Актуальні та дискусійні питання сучасної граматичної науки.3. Проблема подолоння розбіжностей традиційної шкільної та університететської класифікації частин мови. |

**4. 3. Самостійна робота**

**4.3.1**

**Обов’язкові види самостійної роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва теми** |
| ***1*** | ***Підготовка до практичних занять:***  |
| 1.1. | Конспект-відповідь до плану практичного заняття |
| 1.2. | Письмові відповіді на контрольні й проблемні питання практичного заняття |
| 1.2.  | Виконання вправ і завдань |
| ***2*** | ***Підготовка до контрольних робіт:*** |
| 2.1. | Модульна контрольна робота № 1 |
| 2.2. | Модульна контрольна робота № 2 |
| 2.3 | Модульна контрольна робота № 3 |
| 2.4 | Модульна контрольна робота № 4 |
| 2.5 | Модульна контрольна робота № 5 |
| 2.6 | Модульна контрольна робота № 6 |
| 2.7 | Модульна контрольна робота № 7 |
| 2.8 | Модульна контрольна робота № 8 |
|  | **РАЗОМ:** |

**4.2. Вибіркові види самостійної роботи**

1. Підготувати бібліографію до одного з пропонованих дискусійних питань теоретичного синтаксису:
2. частиномовний статус інфінітива;
3. слова категорії стану;
4. модальні слова;
5. службові слова як частини мови;
6. центр та периферія в частиномовній системі української мови.
7. Ознайомившись із науковим журналом «Мовознавство» за останні три роки, законспектувати дві статті, які стосуються питань морфології сучасної української мови.

**5. Підсумковий контроль**

**5.1. Перелік питань для підсумкового контролю**

1. Граматика як розділ мовознавства. Розділи граматики, її основні поняття.
2. Морфологія як розділ граматики. Предмет, об’єкт і завдання морфології. Зв’язок морфології з іншими лінгвістичними дисциплінами.
3. Основні морфологічні одиниці.
4. Граматичне значення і способи його вираження.
5. Граматична форма. Типи граматичних форм (способи формотворення).
6. Граматична категорія. Типи граматичних категорій. Поняття грамеми.
7. Морфологічна парадигма. Типи парадигм.
8. Частини мови як основні морфологічні одиниці.
9. Принципи класифікації частин мови.
10. Нечастиномовні слова-морфеми і слова-речення.
11. Ступені та різновиди переходу частин мови.
12. Місце іменника в частиномовній системі української мови.
13. Загальнокатегорійне (лексико-граматичне) значення іменника.
14. Морфологічні категорії іменника.
15. Синтаксичні функції іменника.
16. Субстантивація.
17. Транспозиція іменників до інших частин мови.
18. Поняття про ЛГР. ЛГР і лексико-граматичні класи слів (ЛГК).
19. Категорія істот – неістот іменників.
20. Власні та загальні іменники. Правопис власних назв.
21. Конкретні та абстрактні іменники.
22. Речовинні та збірні іменники.
23. Загальна характеристика категорії роду.
24. Семантика категорії роду. Співвідношення семантико-граматичного і формально-граматичного змісту в категорії роду.
25. Засоби вираження категорії роду в українській мові.
26. Розподіл іменників за родами:
27. проблеми визначення роду відмінюваних іменників;
28. проблеми визначення роду невідмінюваних іменників.
29. Коливання в роді іменників.
30. Сучасні тенденції в родовій категоризації іменників.
31. Поняття категорії числа іменників.
32. Семантична структура категорії числа. Типологічні ознаки категорії числа.
33. Засоби вираження грамем однини і множини.
34. Іменники з повною числовою парадигмою і неповною (singularia tantumі / pluralia tantum).
35. Концепції категорії відмінка в мовознавстві.
36. Відмінок як граматична категорія, як грамема, як граматична форма.
37. Центральна, напівцентральна, напівпериферійна і периферійна сфери відмінкових грамем.
38. Категорійне, первинне і вторинне значення відмінкових грамем. Комунікативні функції відмінкових грамем.
39. Морфологічні (формальні) і семантичні (глибинні) відмінки.
40. Семантико-синтаксичні, формально-синтаксичні та комунікативні функції називного і знахідного відмінка.
41. Напівцентральна сфера родового відмінка та його семантико-синтаксичні функції.
42. Напівпериферійна сфера давального відмінка та його семантико-синтаксичні функції.
43. Периферійна сфера відмінкових грамем:
44. семантико-синтаксичні функції орудного відмінка;
45. семантико-синтаксичні функції місцевого відмінка;
46. семантико-синтаксичні функції кличного відмінка.
47. Поняття про відмінювання. Типи відмінювання іменників.
48. Сучасний типи словозміни іменників:
49. поділ іменників на відміни;
50. поділ іменників на групи.
51. Система іменникових флексій:
52. І відміни;
53. ІІ відміни;
54. ІІІ відміни;
55. ІV відміни;
56. рluralia tantum.
57. Історія формування сучасних іменникових парадигм.
58. Динамічні процеси в іменниковому відмінюванні.
59. Різновідмінювані іменники.
60. Іменники нульової відміни.
61. Функція наголосу в іменниковій словозміні.
62. Прикметник як частина мови.
63. Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки прикметників.
64. Транспозиція прикметників.
65. Ад’єктивація. Ступені та різновиди ад’єктивації.
66. Критерії розподілу іменників на лексико-граматичні розряди. Варіанти класифікації лексико-граматичних розрядів прикметників.
67. Якісні прикметники. Формотворчі, словотворчі, синтаксичні ознаки якісних прикметників.
68. Відносні прикметники. Присвійні прикметники. Займенникові прикметники.
69. Явища транспозиції в системі лексико-граматичних розрядів прикметників.
70. Семантична структура категорії ступенів порівняння прикметників.
71. Структура парадигми категорії ступенів порівняння прикметників.
72. Синтетичні й аналітичні форми ступенів порівняння та їхні значення.
73. Форми прикметників. Типи ад’єктивної словозміни.
74. Морфологічний аналіз прикметників.
75. Числівник як частина мови.
76. Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки числівника.
77. Числівники та слова з кількісною семантикою.
78. Морфологічний статус порядкових слів.
79. Семантичні розряди числівників.
80. Структурні розряди числівників.
81. Синтаксична сполучуваність числівників з іменниками (зв'язок числівників з іменниками).
82. Синонімія числівникових форм.
83. Відмінювання числівників (сучасні числівникові парадигми).
84. Числівник як компонент складного слова: особливості правопису й уживання.
85. Морфологічний аналіз числівника.
86. Займенникові слова, питання про семантику і частиномовну належність займенникових слів.
87. Транспозиція займенникових слів. Прономіналізація.
88. Розряди займенникових слів за співвідношенням з іншими частинами мови.
89. Семантичні розряди займенникових слів.
90. Склад дієслівної парадигми. Предикативні і непредикативні форми дієслова.
91. Дієслівні основи та їхній формотворчій потенціал. Морфонологічні особливості дієслівних основ і формотворчих афіксів.
92. Класи українських дієслів. Дієвідміни українських дієслів.
93. Інфінітив як початкова форма дієслова: семантика, морфологічні категорії, синтаксична функція.
94. Вид як граматична категорія дієслова.
95. Грамеми категорії виду: доконаний і недоконаний вид.
96. Семантика грамем категорії виду.
97. Творення видової пари. Типи видової кореляції.
98. Одно- і двовидові дієслова.
99. Перехідні та неперехідні дієслова.
100. Категорія стану як морфолого-словотвірно-синтаксична категорія.
101. Концепція трьох станів. Дієслова, що не виражають станових значень.
102. Зворотні дієслова та їхня семантика.
103. Концепція двох станів. Дієслова, що не виражають станових значень.
104. Категорія часу як словозмінна категорія дієслова.
105. Грамемний склад категорії часу. Поняття про абсолютний і відносний час.
106. Синтетичні та аналітичні часові форми в сучасній українській мові.
107. Взаємозв’язок категорії часу і виду.
108. Семантика часових форм.
109. Спосіб як морфологічна категорія дієслова.
110. Творення форм способу.
111. Семантика способових форм.
112. Особа як дієслівна категорія. Семантика особових форм.
113. Дієслова неповної особової парадигми. Безособові дієслова.
114. Специфіка категорій роду і числа.
115. Морфологічний аналіз дієслова.
116. Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки дієприкметників.
117. Творення й уживання дієприкметників у сучасній українській мові.
118. Зіставний аналіз творення дієприкметників в українській і російській мовах. Проблеми перекладу.
119. Дієприкметник у світлі функціональної морфології І. Вихованця та К. Городенської.
120. Безособові предикативні форми на ***-но, -то***.
121. Семантичні, морфологічні, синтаксичні ознаки прислівника.
122. Займенникові прислівники. Семантичні розряди прислівників.
123. Словотвір і правопис похідних адвербіальних утворень.
124. Питання про ступені порівняння прислівників. Форми суб’єктивної оцінки прислівників на *-о, -е*.
125. Слова категорії стану як частина мови. Лексико-семантичні особливості категорії стану.
126. Граматичні особливості слів категорії стану.
127. Модальність і засоби її вираження в українській мові. Модальні слова як частина мови. Семантичні розряди модальних слів.
128. Морфологічні й синтаксичні особливості модальних слів. Відмінність модальних слів від омонімічних їм слів.
129. Питання про слова категорії стану та модальні слова в лінгвістичній літературі.
130. Статус службових слів, вигуків і звуконаслідувань у морфологічній системі української мови.
131. Прийменник як частина мови.
132. Розряди прийменників за походженням, морфологічним складом та структурою. Препозитивація.
133. Семантика прийменників.
134. Уживання прийменників з відмінковими формами субстантивних слів. Смислові співвідношення прийменників.
135. Особливості прийменникового керування в українській мові.
136. Загальна характеристика сполучника. Три підходи до визначення морфологічного статусу сполучника.
137. Сполучник як частина мови.
138. Граматична і лексична семантика сполучників.
139. Синтаксичні відношення, що виражаються сполучниками. Семантична класифікація (розряди) сполучників:
140. Розряди сполучників за походженням, структурою і вживанням.
141. Загальна характеристика ча́стки як службової частини мови.
142. Частка у світлі функціонально-категорійної морфології І. Вихованця та К. Городенської.
143. Розряди часто́к за походженням і морфологічним складом (структурою).
144. Граматична і лексична семантика часто́к.
145. Семантично-функціональні розряди часто́к.
146. Зв’язок часто́к з іншими частинами мови. Партикуляція.

**5.2. Типові завдання**

*Схема морфологічного аналізу дієприкметника*

1. Словоформа в реченні (тексті).

2. Частина мови.

3. Початкова форма (інфінітив і наз. одн. чол. р.).

4. Дієслівні ознаки:

4.1. Формотвірна основа, клас, дієвідміна, формотвірні афікси.

4.2. Вид, засіб його вираження і семантика.

4.3. Перехідність – неперехідність.

4.4. Стан і засіб його вираження.

4.5. Час і засіб його вираження.

4.6. Синтаксичні особливості.

5. Прикметникові ознаки:

5.1. Рід (лише для форм однини).

5.2. Число.

5.3. Відмінок.

5.4. Засіб вираження цих значень.

5.5. Синтаксична функція в реченні.

*Зразок морфологічного аналізу дієприкметників*

Перед вікнами ще стріпувався білим зісподу вмираючим листям прикипілий до землі, переламаний в окоренку, розпластаний перед хатою осокір (М. Іщенко).

1. Словоформа в реченні – *вмираючим*.

2. Частина мови – дієслово в атрибутивній формі (дієприкметник).

3. Початкова форма – *вмирати* (інфінітив), *вмираючий* (дієприкметник в наз. одн. чол. р.)

4. Дієслівні ознаки:

4.1. Формотвірною є презенсна основа *вмираj-*, 2-й продуктивний клас, І дієвідміна, формотвірні афікси: суфікс *-уч-* (його орфографічний варіант *-юч-*) і флексія *-им*.

4.2. Недоконаний вид, засіб вираження – суфікс *-аj-,* позначає тривалий процес без вказівки на відношення до внутрішньої межі.

4.3. Неперехідний.

4.4. Активний стан, засіб вираження – суфікс *-уч-* (його орфографічний варіант *-юч-*).

4.5. Теперішній час, засіб вираження – суфікс *-уч-* (його орфографічний варіант *-юч-*).

4.6. -----.

5. Прикметникові ознаки:

5.1. Середній рід.

5.2. Однина.

5.3. Орудний відмінок.

5.4. Засіб вираження цих значень – флексія *-им*.

5.5. Синтаксична функція – атрибутивна (узгоджене означення): вмираючим листям.

1. Словоформа в реченні – *прикипілий*.

2. Частина мови – дієслово в атрибутивній формі (дієприкметник).

3. Початкова форма – *прикипіти* (інфінітив), *прикипілий* (дієприкметник в наз. одн. чол. р.)

4. Дієслівні ознаки:

4.1. Формотвірною є інфінітивна основа *прикипі-*, 13-й непродуктивний клас, ІІ дієвідміна, формотвірні афікси: суфікс *-л-* і флексія *-ий*.

4.2. Доконаний вид, засіб вираження – префікс *-при-,* позначає процес з позначеною кінцевою межею.

4.3. Неперехідний.

4.4. Активний стан, засіб вираження – суфікс *-л-*.

4.5. Минулий час, засіб вираження – суфікс *-л-*.

4.6. Керує формою прийменникового родового локативного субстантивної словоформи *до землі*.

5. Прикметникові ознаки:

5.1. Чоловічий рід.

5.2. Однина.

5.3. Називний відмінок.

5.4. Засіб вираження цих значень – флексія *-ий*.

5.5. Синтаксична функція – атрибутивна (узгоджене означення у складі дієприкметникового звороту): осокір, прикипілий до землі.

*Речення для аналізу:*

1. Його не бачили ***лежачим*** ниць, хіба тоді, як пив з потоку воду (Д. Павличко).

2. Спокійно журкотіла течія річечки, ***засипана*** камінням (В. Шевчук).

3. На возі, ***накритому*** брезентом, сиділи в брезентових плащах двоє дядьків (М. Винграновський).

4. ***Задубілий*** від холоду, він сидів біля вогнища й ніяк не міг зігрітися.

5. Дорога лежала *упокорена*, поля ***не засіяні*** (Ю. Збанацький).

**Завдання 2. За поданою схемою виконайте морфологічний аналіз дієприслівників.**

*Схема морфологічного аналізу дієприслівника*

1. Словоформа в реченні (тексті).

2. Частина мови.

3. Початкова форма (інфінітив).

4. Дієслівні ознаки:

4.1. Формотвірна основа, клас, дієвідміна, формотвірний афікс.

4.2. Вид, засіб його вираження і семантика.

4.3. Перехідність – неперехідність.

4.4. Стан.

4.5. Час і засіб його вираження.

4.6. Синтаксичні особливості.

5. Прислівникові ознаки:

5.1. Незмінність.

5.2. Синтаксична функція в реченні.

*Зразок морфологічного аналізу дієприслівників*

А третій шлях, *скотившись* до річки, брав свіжину Дніпра (В. Підмогильний). Птахи, *вириваючись* у сизі присмерки степу, не могли злітати дуже високо, бо крила їх робилися зволоженими, і вони опускалися зовсім низько, майже до самої землі (Г. Тютюнник).

1. Словоформа в реченні – *скотившись*.

2. Частина мови – дієслово в атрибутивній формі (дієприслівник).

3. Початкова форма – *скотитись.*

4. Дієслівні ознаки:

4.1. Формотвірною є основа інфінітива *скоти-…-сь*, 11-й продуктивний клас, ІІ дієвідміна, формотвірний афікс: суфікс *-вши-*.

4.2. Доконаний вид, засіб вираження – префікс *с-*,позначає процес із позначеною кінцевою межею.

4.3. Неперехідний, утворений постфіксальним способом від перехідного дієслова.

4.4. За тристановою концепцією – значення середньо-зворотного стану (непрямо-зворотний); за двостановою концепцією – значення активного стану.

4.5. Минулий час, засіб вираження – суфікс *-вши-*.

4.6. Керує формою прийменникового родового локативного субстантивної словоформи *до річки*.

5. Прислівникові ознаки:

5.1. Незмінна форма.

5.2. Синтаксична функція – конкретизатор (обставина способу дії): брав, скотившись до річки, … .

1. Словоформа в реченні – *вириваючись*.

2. Частина мови – дієслово в атрибутивній формі (дієприслівник).

3. Початкова форма – *вириватись.*

4. Дієслівні ознаки:

4.1. Формотвірною є презенсна основа *вириваj-…-ся*, 2-й продуктивний клас, І дієвідміна, формотвірний афікс: суфікс *-учи* (орфографічний варіант *-ючи*).

4.2. Недоконаний вид, засіб вираження – префікс *-аj-*,позначає процес повторюваний процес без вказівки на відношення до внутрішньої обмеженості повторювань.

4.3. Неперехідний, утворений від перехідного дієприслівника постфіксальним способом.

4.4. За тристановою концепцією – значення середньо-зворотного стану (непрямо-зворотний); за двостановою концепцією – значення активного стану.

4.5. Теперішній час, засіб вираження – суфікс *-учи*.

4.6. Керує формою прийменникового знахідного локативного субстантивної словоформи *у присмерки*.

5. Прислівникові ознаки:

5.1. Незмінна форма.

5.2. Синтаксична функція – конкретизатор (обставина часу): не могли злітати, вириваючись у сизі присмерки степу, … .

*Речення для аналізу:*

1. І здавалось, той зниклий шлях, ***з’єднавшись*** із небом у безмежній рівнині, другою галуззю вертався знову до села, ***несучи*** йому ввібраний простір. (В. Підмогильний).

2. Лише рілля, ***зберігши*** колір чорний, його перелива у золото колось (А. Малишко).

3. ***Засинаючи***, ще почув, як увійшла мати (М. Стельмах).

4. Мов заворожена, ***причаївшись*** десь під стінкою, Поліна слухала, як стукотіли молотки, дзижчали свердла на верстатах (П. Автономов).

**Завдання 3. За поданою схемою виконайте морфологічний аналіз прислівників.**

*Схема аналізу прислівників:*

1. Словоформа в реченні (тексті).

2. Частина мови.

3. Загальнокатегорійне значення.

4. Розряд за походженням (займенниковий / незайменниковий, для займенникових розряд)

5. Семантичний розряд.

6. Ступінь порівняння, формотвірний засіб, тип форми (лише для означальних на -о, -е).

7. Похідний / непохідний.

8. Словотвірні й акцентуаційні особливості (тільки для похідних).

9. Морфологічні особливості.

10. Синтаксична функція в реченні.

*Зразок аналізу прислівників:*

Єлька задивилась кудись на плеса далекі, що сонцем очі сліпили (О. Гончар).

1. Словоформа в реченні – *кудись*.

2. Частина мови – прислівник.

3. Загальнокатегорійне значення: виражає ознаку процесу, позначеного дієсловом.

4. Розряд за походженням – займенниковий, неозначений.

5. Семантичний розряд – обставинний місця.

6. Ступенів порівняння не утворює.

7. Похідний.

8. Куди-**сь** ← **куди**: утворений від прислівникової основи ***куди*** за допомогою форманта ***-сь*** постфіксальним способом; наголос у межах словотвірної пари нерухомий, акцентно-дериваційний тип К (кореневий).

9. Морфологічні особливості: має одну словоформу, бо це незмінна частина мови, що не має морфологічних категорій.

10. Синтаксична функція в реченні: *задивилась кудись* – локативний конкретизатор (обставина місця).

*Речення для аналізу:*

Вода мерехтіла, вода світилась різними барвами, вода міняла настрій, де всміхалась ***по-дитячому*** ***щиро***, а де ***стриманіше***. Спустились ***униз***, поїхали вздовж гонів, де ***вже*** було викопано буряки. ***Тоді*** й вона, вставши, подалася ***слідом***. Не з одвічної жіночої цікавості, а тому, що ***по-іншому*** ***просто*** не могла (Є. Гуцало). Вона наспівувала якусь мелодію, ***тихенько***, ***ледь*** ***чутно***, і Денис ***раптом*** умовк (Н. Бічуя).

**Завдання 4. За поданою схемою виконайте синтаксичний аналіз слів категорії стану.**

*Схема аналізу слів категорії стану:*

1. Словоформа в реченні (тексті).

2. Частина мови.

3. Загальнокатегорійне значення.

4. Семантичний розряд.

5. Ступінь порівняння, формотвірний засіб, тип форми (лише для означальних на -о, -е).

6. Морфологічні особливості.

7. Синтаксичні особливості.

8. Походження СКС.

9. Синтаксична функція в реченні.

*Зразок аналізу слів категорії стану:*

Надворі було тихо, як у хаті (І. Нечуй-Левицький).

1. Словоформа в реченні – *(було) тихо*.

2. Частина мови – слово категорії стану.

3. Загальнокатегорійне значення: позначає стан, сполучаючись зі зв’язкою *було*.

4. Семантичний розряд – СКС, що виражає стан навколишнього середовища.

5. Нульовий ступінь порівняння.

6. Морфологічні особливості: дійсний спосіб, минулий час, значення виду не виражає.

7. З аналізованим СКС сполучається шляхом прилягання прислівник *надворі*.

8. Походження СКС: виникло внаслідок транспозиції означального якісного прислівника *тихо*.

9. Синтаксична функція в реченні: *було тихо* – іменна частина складеного головного члена односкладного безособового речення.

*Речення для аналізу:*

Сіро й ***сумно*** ставало на заході сонця (М. Коцюбинський). Дітям спочатку було дуже ***чудно*** (І. Нечуй-Левицький). Їй зробилося ***душно***, немов щось стискало груди (І. Франко). Надворі стало ***ясніше***, хоч голки визбируй (І. Нечуй-Левицький). Стахові стало враз дуже ***шкода*** товариша (Ю. Смолич). І тільки ***щемно*** на душі: нема уже Марії (Г. Лук’яненко).

**5.3. Зразок** варіанта екзаменаційного білета

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ПЕТРА МОГИЛИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Спеціальність 014 «Середня освіта»

Спеціалізація 014.01 «Українська мова і література»

Cеместр 4

Навчальна дисципліна «Сучасна українська мова (морфологія)»

**ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 0**

1. *Теоретичне питання*. Морфологія як розділ граматики.

2. *Теоретичне питання*. Категорія відмінка іменника.

3. *Практичне завдання*: зробити повний морфологічний аналіз виділених слів.

*Прислухаєшся до того співу і* ***гомін степу****, його нескінченну пісню.*

Затверджено на засіданні

кафедри \_**української філології, теорії та історії літератури**\_

Протокол №3 від «» 2018 року

**Завідувач кафедри \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П. Шестопалова**

 (підпис) (прізвище та ініціали)

**Екзаменатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Пономаренко**

(підпис) (прізвище та ініціали)

Критерії оцінювання відповіді на іспиті:

Іспитовий білет складається з 4-х завдань:

- теоретичне питання № 1 (10 балів);

- теоретичне питання № 2 (10 балів);

- виконання морфологічного аналізу (20 балів);

**6. Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання**

4-й семестр

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вид діяльності (завдання)** | **Максимальна кількість балів** |
| ***1*** | ***Практичні заняття***  | **36** |
| 1.1. | Конспект-відповідь до плану практичного заняття | 1 |
| 1.2. | Письмові відповіді на контрольні й проблемні питання практичного заняття | 1 |
| 1.3.  | Виконання вправ і завдань | 1 |
| ***2*** | ***Контрольні роботи*** | **34** |
| 2.1. | Модульна контрольна робота №1 | 10 |
| 2.2. | Модульна контрольна робота №2 | 12 |
| 2.3 | Модульна контрольна робота №3 | 12 |
| 3 | ***Залік*** | **30** |
| 3.1 | Теоретичні питання | 15 |
| 3.2 | Практичні завдання | 15 |
|  | **Усього** | **100** |

5-й семестр

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вид діяльності (завдання)** | **Максимальна кількість балів** |
| ***1*** | ***Практичні заняття***  | **36** |
| 1.1. | Конспект-відповідь до плану практичного заняття | 1 |
| 1.2. | Письмові відповіді на контрольні й проблемні питання практичного заняття | 1 |
| 1.3.  | Виконання вправ і завдань | 1 |
| ***2*** | ***Контрольні роботи*** | **24** |
| 2.1. | Модульна контрольна робота №1 | 8 |
| 2.2. | Модульна контрольна робота №2 | 8 |
| 2.3 | Модульна контрольна робота №3 | 8 |
| 3 | ***Іспит*** | **40** |
| 3.1 | Теоретичні питання | 20 |
| 3.2 | Практичні завдання | 20 |
|  | **Усього** | **100** |

6-й семестр

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вид діяльності (завдання)** | **Максимальна кількість балів** |
| ***1*** | ***Практичні заняття***  | **36** |
| 1.1. | Конспект-відповідь до плану практичного заняття | 1 |
| 1.2. | Письмові відповіді на контрольні й проблемні питання практичного заняття | 1 |
| 1.3.  | Виконання вправ і завдань | 1 |
| ***2*** | ***Контрольні роботи*** | **24** |
| 2.1. | Модульна контрольна робота №1 | 12 |
| 2.2. | Модульна контрольна робота №2 | 12 |
| 3 | ***Іспит*** | **40** |
| 3.1 | Теоретичні питання | 20 |
| 3.2 | Практичні завдання | 20 |
|  | **Усього** | **100** |

*Критерії оцінювання ЗУН студентів:*

1. Оцінювання якості підготовки до семінарських занять:

а) *оцінка «відмінно» (3 бали)* виставляється студентові, якщо він:

- у повному обсязі (на 100%) підготував семінарське заняття, по суті й за змістом розкрив поставлену перед ним проблему;

- дав розгорнуту логічну відповідь на контрольне (-і) питання, при цьому під час підготовки використав додаткову літературу, добре ознайомився з конспектом лекції;

- правильно (без помилок) виконав вправу чи завдання, обґрунтувавши хід власних думок;

б) *оцінка «добре» ( 2 бали)* виставляється студентові, якщо він:

- підготував 75% практичного заняття, по суті й за змістом розкрив поставлену перед ним проблему, але при цьому допустив неточності у формулюванні визначень, понять і явищ;

- дав розгорнуту логічну відповідь на контрольне (-і) питання, при цьому під час підготовки, добре ознайомився з конспектом лекції, але не користувався додатковою літературою;

- правильно, в цілому, виконав вправу чи завдання, допустивши 1-2 помилки, проте обґрунтувавши хід власних думок;

в) *оцінка «задовільно» (1 бал)* виставляється студентові, якщо він:

- підготував 50% семінарського заняття, загалом розкрив поставлену перед ним проблему, але під час відповіді допустив низку помилок, або пропустив важливі факти, або не зміг пояснити сутність того чи іншого явища;

- дав неповну (часткову) відповідь на контрольне (-і) питання, що потребувало суттєвих доповнень чи коментарів збоку викладача чи інших студентів, при цьому під час підготовки не використав додаткової літератури, погано ознайомився з конспектом лекції;

- виконав вправу чи завдання зі значною кількістю помилок або неточностей, не зміг обґрунтувати (або частково обґрунтував) хід власних думок;

г) *оцінка «незадовільно» ( 0 балів)* виставляється студентові, якщо він:

- підготував семінарське заняття в обсязі, меншому за 50%, по суті й за змістом не розкрив поставленої перед ним проблеми або відмовився відповідати;

- дав неправильну (нелогічну) відповідь на контрольне (-і) питання, при цьому під час підготовки не використав додаткової літератури або відмовився відповідати;

- неправильно (зі значною кількістю помилок чи неточностей) виконав вправу чи завдання, не зміг пояснити хід виконання або зовсім не виконав вправи чи завдання.

3. Оцінювання якості виконаної модульної контрольної роботи:

а) *оцінка «відмінно» (12/10/8 балів)* виставляється студентові, якщо:

- відповідь на теоретичне питання є вичерпною, змістовною, логічною, у ній відсутні фактичні помилки та порушення мовних норм, а терміни, явища й поняття проілюстровано прикладами;

- практичне завдання виконано без помилок відповідно до зразків-еталонів, поданих у лекціях та на практичних заняттях;

б) *оцінка «добре» ( 10/8/6 балів)* виставляється студентові, якщо:

- відповідь на теоретичне питання є повною, змістовною, логічною, проте в ній є незначні неточності, а в окремих випадках наявні мовні та мовленнєві помилки (не більше 3-х); терміни, явища й поняття загалом проілюстровано прикладами;

- практичне завдання виконано відповідно до зразків-еталонів, поданих у лекціях та на практичних заняттях, але в ньому наявні помилки (не більше 2-х);

в) *оцінка «задовільно» ( 8/6/4 бали)* виставляється студентові, якщо:

- відповідь на теоретичне питання є неповною, але змістовною, проте в ній є неточності, порушено логічний виклад думок, а в окремих випадках наявні мовні та мовленнєві помилки (не більше 5-х); терміни, явища й поняття загалом майже не проілюстровано прикладами;

- практичне завдання виконано, але порушено порядок його виконання або в ньому є суттєві неточності; у завданні допущено студентом помилки (не більше 4-х);

г) *оцінка «незадовільно» ( від 6/ 4/ 2 до 0 бали)* виставляється студентові, якщо:

- відповідь на теоретичне питання є поверховою (або відповідь на питання відсутня), яка не відповідає змісту питання, у ній є суттєві неточності, порушено логічний виклад думок, наявні мовні та мовленнєві помилки (від 6-ти та більше); терміни, явища і поняття загалом не проілюстровано прикладами;

- практичне завдання виконано, але порушено порядок його виконання або в ньому є суттєві порушення; у завданні допущено студентом помилки (від 5-ти і більше).

 **Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ЕСТS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оцінка в балах | Оцінказа національноюшкалою | Оцінка за шкалою ЕСТS |
|  |  | Оцінка | Пояснення |
| **90-100** | **Відмінно** | **А** | **Відмінно**(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) |
| **82-89** | **Добре** | **В** | **Дуже добре**(вище середнього рівня з кількома помилками) |
| **75-81** |  | **С** | **Добре**(в загальному вірне виконанняз певною кількістю суттєвихпомилок) |
| **67-74** | **Задовільно** | **D** | **Задовільно**(непогано, але зі значною кількістю недоліків) |
| **60-66** |  | **Е** | **Достатньо**(виконання задовольняє мінімальним критеріям) |
| **35-59** | **Незадовільно** | **FХ** | **Незадовільно**(з можливістю повторного складання) |
| **1-34** |  | **F** | **Незадовільно**(з обов'язковим повторним курсом) |

**7. Рекомендовані джерела інформації**

**7.1. Основні**

1.Безпояско О.К. Граматика української мови. Морфологія: підручник / О.К.Безпояско, К.Г. Городенська, В.М. Русанівський. – К.: Либідь, 1993. – 336 с.

2. Безпояско О.К. Іменні граматичні категорії / О.К. Безпояско. – К.: Наук. думка, 1991. – 171 с.

3. Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови / І.Р. Вихованець. – К.: Наук. думка, 1980. – 286 с.

4. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / Іван Вихованець, Катерина Городенська; за ред. чл.-кор. НАН України Івана Вихованця. – К.: Пульсари, 2004. – 400 с.

5. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І.Р. Вихованець. – К.: Наук. думка, 1988. – 256 с.

6. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова / О.Т. Волох, М.Т. Чемерисов, Є.І. Чернов. – К.: Вища школа, 1976. – 376 с.

7. Горпинич В.О. Морфологія української мови: підручник / В.О. Горпинич. – К.: Академія, 2004. – 336 с.

8. Горпинич В.О. Українська морфологія / В.О. Горпинич. – Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. – 359 с.

9. Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української літературної мови. Ч. І. / М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик. – Вид. четверте. – К.: Вища школа, 1972. – 403 с.

10. Загнітко А.П. Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці / А.П. Загнітко. – К.: НМК ВО, 1990. – 132 с.

11. Загнітко А.П. Основи функціональної морфології української мови / А.П. Загнітко. – К.: Вища школа, 1991. – 77 с.

12. Загнітко А.П. Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми теорії) / А.П. Загнітко. – К.: Інститут системних досліджень освіти, 1993. – 343 с.

13. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія / А.П. Загнітко. – Донецьк: ДонДУ, 1996. – 435 с.

14. Курс сучасної української літературної мови / за ред. Л.А.Булаховського. – К.: Рад. школа, 1951. – Т.1. – 519 с.

15. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. Ч. 1. / І.К. Кучеренко. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1961. – 170 с.

16. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. Ч. 2. / І.К. Кучеренко. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – 159 с.

17. Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / М.В. Леонова. – К.: Вища школа, 1983. – 264 с.

18. Мацько Л.І. Інтер’єктиви в українській мові: навч. посібн. / Л.І. Мацько. – К.: КДПІ, 1981. – 130 с.

19. Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / С.П. Самійленко. – К.: Рад. школа, 1964. – Ч.І. – с.

20. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / за заг. ред. І.К.Білодіда. – К.: Наук. думка, 1969. – 583 с.

21. Сучасна українська літературна мова: підручник /[ М.Я.Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.]; за ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – 414 с.

22. Сучасна українська літературна мова: підручник / [А.П.Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ та ін.]; за ред. А.П. Грищенка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 1997. – 493 с.

23. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис: підручник / [А.К. Мойсієнко, І.М. Арібжанова, В.В. Коломийцева та ін.]. – К.: Знання, 2010. – 374 с.

25. Українська мова. Енциклопедія / редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), М.П. Зяблюк та ін. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – 752 с.

**7.2. Додаткові**

1. Алпатов В.М. О разных подходах к выделению частей речи / В.М. Алпатов // Вопросы языкознания. – 1986. – № 4. – С. 37-46.

2. Андерш Й.Ф. Особливості адвербіалізації іменників / Й.Ф. Андерш // Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 22-29.

3. Арполенко Г.П. Числівник української мови / Г.П. Арполенко, К.Г. Городенська, Г.Х. Щербатюк . – К.: Наук. думка, 1980. – 242 с.

4. Бабій І.М. Службові слова в сучасній українській мові / І.М. Бабій, Т.П. Вільчинська. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 96 с.

5. Барчук В. Формальна і функціонально-семантична співвіднесеність категорій часу та способу / В. Барчук // Українська мова. – 2011. – № 4. – С.77-84.

6. Бацевич Ф.С. Єдність мовної системи в концепції Є. Куриловича / Ф.С. Бацевич // Мовознавство. – 1996. – № 1. – С. 3-7.

7. Бацевич Ф. Прагматика загального дейксису (на матеріалі часток сучасної української мови) / Ф. Бацевич // Українська мова. – 2010. – № 2. – С. 15-25.

8. Бацевич Ф.С. Функціональна типологія прихованих семантичних категорій дієслівної дії / Ф.С. Бацевич // Мовознавство. – 1990. – № 5. – С. 46-51.

9. Бондарко А.В. О структуре грамматических значений: (Отношения оппозиции и неоппозитивного различия) / А.В. Бондарко. – Вопросы языкознания. – 1981. – № 6. – С. 17-28.

10. Білодід Ю.І. Про лексико-семантичну сполучуваність дієслів / Ю.І. Білодід, Н.Б. Датман // Мовознавство. – 1984. – № 3. – С. 36-39.

11. Білоусенко П.І. Прислівники часу в сучасній українській мові / П.І. Білоусенко // Українська мова і література в школі. – 1982. – № 7. – С. 43-46.

12. Болюх О.В. Морфолого-синтаксичні особливості прислівників / О.В. Болюх // Мовознавство. – 1994. – № 6. – С. 34-39.

13. Бугаков О.В. Аналіз граматичної омонімії прийменників у мові й у тексті / О.В. Бугаков // Мовознавство. – 2004. – № 5-6. – С. 87-98.

14. Бугаков О.В. Зони прийменникових зв’язків у синтаксичній структурі речення / О.В. Бугаков // Мовознавство. – 2005. – № 5. – С. 75-88.

15. Вербовий М.В. Прислівники із суфіксами –ма, -ми, -мо в історії української мови / М.В. Вербовий // Мовознавство. – 1993. – № 4.– С. 42-47.

16. Весельська Г. Нові явища у функціонально-стилістичному вживанні протиставних сполучників в українській літературній мові кінця ХХ – початку ХХІ століть / Г. Весельська // Українська мова. – 2011. – № 1. – С. 36-44.

17. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове / В.В. Виноградов. – Изд.

3. – М.: Высшая школа, 1986. – 640 с.

18. Вихованець І.Р. Дієслівно-іменниковий тип української мови / І.Р. Вихованець // Українська мова. – 2012. – № 2. – С. 3-11.

19. Вихованець І.Р. Морфологічні категорії? Словотвірні? Чи граматичні між рівневі? / І.Р. Вихованець // Актуальні проблеми українського словотвору / за ред. В. Грещука. – Івано-

Франківськ: Плай, 2002. – С. 13-18.

20. Вихованець І.Р. Принципи категорійної граматики української мови / І.Р. Вихованець // ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. – Харків, 1996. – С. 177-181.

21. Вихованець І.Р. Родовий відмінок на тлі синтаксичної деривації / І.Р. Вихованець // Мовознавство. – 1983. – № 2. – С. 65-71.

22. Вихованець І.Р. Семантико-синтаксичні параметри прийменника (на матеріалі східнослов’янських мов) / І.Р. Вихованець // Мовознавство. – 1986. – № 6. – С. 17-24.

23. Гальона Н.П. Функції модальних часток / Н.П. Гальона // Українська мова і література в

школі. – 1990. – № 11. – С. 23-34.

24. Гнатюк Г.М. Дієприкметник в сучасній українській літературній мові / Г.М. Гнатюк. – К.: Наук. думка, 1982. – 248 с.

25. Голосовська Г. Активні дієприкметники в українській літературній мові: уживати чи ні? /

Г. Голосовська // Українська мова. – 2011. – № 4. – С. 63-69.

26. Голосовська Г. Неповнозначні частини мови у функціональному аспекті / Г. Голосовська // Українська мова. – 2012. – № 1. – С. 96-101.

27. Гомонай Р. Префікси на позначення недостатнього ступеня прояву ознаки в історії української мови і їх сучасний статус / Р. Гомонай // Українська мова. – 2009. – № 1. – С. 97-104.

28. Городенська К.Г. Видові протиставлення в системі сучасних дієслів / К.Г. Городенська // Слово. Стиль. Норма: зб. наук. праць. – К., 2002. – С. 118-121.

29. Городенська К.Г. Морфологізація транспозиційних переходів / К.Г. Городенська // Теоретичні проблеми граматики. – Донецьк: ДонДУ, 1995. – С. 51-61.

30. Городенська К.Г. Онтологічні параметри граматичних категорій способу та часу / К.Г. Городенська // Мовознавство. – 1997. – № 1. – С.39-42.

31. Даниленко А.І. Наскільки український синтетичний майбутній час є синтетичним? / А.І. Даниленко // Мовознавство. – 2010. – № 4-5. – С. 113-122.

32. Дубова О.А. Формомодель як морфологічна одиниця-конструкт / О.А. Дубова // Мовознавство. – 2002. – № 1. – С. 46-55.

33. Єрмоленко С.С. Деякі питання граматичної семантики у висвітленні О.С. Мельничука / С.С. Єрмоленко // Мовознавство. – 2001. – № 6. – С. 43-50.

34. Жежеря М.А. Ступені порівняння прислівників / М.А. Жежеря // Українська мова і література в школі. – 1970. – № 3. – С. 63-67.

35. Жирмунский В.М. О природе частей речи и их классификации / В.М. Жирмунский // Вопросы теории частей речи: На материале языков различных типов. – Л.: Наука, 1968. – С. 7-32.

36. Жовтобрюх М.А. Займенник у системі частин мови / М.А. Жовтобрюх // Мовознавство. –

1994. – № 6. – С. 18-22.

37. Жовтобрюх М.А. Система частин мови в українській лінгвістичний традиції / М.А. Жовтобрюх // Мовознавство. – 1993. – № 3. – С. 3-13.

38. Загнітко А.П. Аналітизм у системі дієслівних категорій /А.П. Загнітко// Мовознавство. –

1993. – № 1. – С. 25-33.

39. Загнітко А.П. Взаємодія іменних і дієслівних категорій / А.П. Загнітко // Мовознавство. –

1992. – № 5. – С. 19-29.

40. Загнітко А.П. Категорія стану в системі граматичних категорій дієслова / А.П. Загнітко // Українське мовознавство. – К.: Вища школа, 1990. – Вип. 17. – С. 77-84.

41. Загнітко А.П. Основи еволюції граматичних категорій / А.П. Загнітко // Мовознавство. –

1991. – № 5. – С. 7-14.

42. Загнітко А.П. Центр і периферія функціональної морфології / А.П. Загнітко // Мовознавство. – 1991. – № 2. – С. 54-61.

43. Задорожний В.Б. Видоутворення як причина акцентних змін у системі дієслова в українській мові / В.Б. Задорожний // Мовознавство. – 2002. – № 4-5. – С. 12-21.

44. Зінченко С.В. Вчення про ступені порівняння в граматичних працях другої половини ХІХ ст. / С.В. Зінченко // Мовознавство. – 2000. – № 2-3.– С. 41-45.

45. Іваницька Н.Л. Службові частини мови / Н.Л. Іваницька // Українська мова і література в

школі. – 1991. – № 8. – С. 22-27.

46. Калько М. Аспектуальні класи українського дієслова на тлі класів З.Вендлера / М. Калько // Українська мова. – 2009. – №3.– С.17-27.

47. Карпенко Ю.О. Ще раз про критерії виділення частин мови / Ю.О. Карпенко // Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 76-81.

48. Карпенко Ю.О. Ступені порівняння різних частин мови та їхні функції / Ю.О. Карпенко // Мовознавство. – 2010. – № 2-3. – С. 41-49.

49. Ковалик І.І. До питання про поняттєві і мовні категорії / І.І. Ковалик // Мовознавство. –

1987. – № 1. – С. 15-20.

50. Ковалик І.І. Про лінгвальні категорії, їх властивості й види / І.І. Ковалик // Мовознавство. – 1980. – № 5. – С. 10-13.

51. Костусяк Н.М. Категорія ступенів порівняння прикметників і прислівників / Н.М. Костусяк. – Луцьк: Вежа, 2002. – 179 с.

52. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – 303 с.

53. Кучеренко І.К. Граматична характеристика дієприкметника і його місце в системі частин мови / І.К. Кучеренко // Мовознавство. – 1967. – № 4. – С. 12-20.

54. Кучеренко І.К. Лексичне значення прийменника / І.К. Кучеренко // Мовознавство. – 1973. – № 3. – С. 14-19.

55. Кушлик О.П. Комплексне визначення частиномовного статусу „перехідних” одиниць / О.П. Кушлик // Мовознавство. – 1997. – № 4-5. – С. 45-48.

56. Лаврінець О. З історії вивчення предикативних форм на –но, -то в українській мові / О. Лаврінець // Українська мова. – 2012. – № 2. С. 45-58.

57. Леута О.І. Синтаксичні структури з дієсловами стану / О.І. Леута // Українська мова і література в школі. – 1988. – № 10. – С. 54-61.

58. Лукінова Т.Б. До реконструкції праслов’янської системи квантитативних утворень / Т.Б. Лукінова // Мовознавство. – 2000. – № 4-5. – С. 15-25.

59. Лукінова Т.Б. Числівники в слов’янських мовах (порівняльно-історичний нарис) / Т.Б. Лукінова. – К.: Наук. думка, 2000. – 370 с.

60. Лучик А.А. Лексична семантика прийменникових еквівалентів слова української мови / А.А. Лучик // Мовознавство. – 2003. – № 5. – С. 43-50.

61. Марван Їржі. Статус українських дієслівних субстантивів і дієприкметників / Їржі Марван // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С. 3-7.

62. Масицька Т.Є. Граматична структура дієслівної валентності / Т.Є. Масицька. – Луцьк: Волинськ. держ. ун-т, 1998. – 206 с.

63. Матвіяс І.Г. Особливості граматики С. Смаль-Стоцького і Ф. Гартнера / І.Г. Матвіяс // Мовознавство. – 2010. – № 3. – С. 3-11.

64. Медведєва Л.М. Слово як сфера взаємодії лексичного і граматичного значень / Л.М. Медведєва // Мовознавство. – 1987. – № 3. – С. 28-34.

65. Мединська Н. Специфіка аспектуального значення дієслів багатократно-дистрибутивної та розподільної дії / Н. Мединська // Українська мова. – 2012. – № 1. – С. 32-39.

66. Мельник І. Відприкметникова дієслівна морфологічна транспозиція / І. Мельник // Українська мова. – 2012. – № 2. – С. 11-24.

67. Мельник Ю.В. Давноминулий час: проблема та гіпотези / Ю.В. Мельник // Мовознавство. – 1996. – № 1. – С. 30-33.

68. Мельничук О.С. Історичний розвиток функцій і складу прийменників в українській мові

/ О.С. Мельничук // Слов’янське мовознавство. – 1961. – Вип. 3. – С. 124-194.

69. Милославский И.Г. Морфологические категории современного русского языка: учеб. пособие / И.Г. Милославский. – М.: Просвещение, 1981. – 254 с.

70. Мовчун А. Етимологія граматичних термінів / А. Мовчун // Дивослово. – 2000. – № 7. –

С. 24-26.

71. Мукан Г.М. Морфологічна будова і способи творення прислівників / Г.М. Мукан // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 10. – С. 33-38.

72. Ожоган В. Займенникові слова у граматичній структурі сучасної української мови. – К.,

1997. – 230 с.

73. Ожоган В.М. Категорія числа займенникових іменників / В.М. Ожоган // Мовознавство.

– 1996. – № 2-3. – С. 55-60.

74. Ожоган В. Особливості функціонування особового займенникового слова ми / В. Ожоган // Дивослово. – 1996. – № 4-5. – С. 13-14.

75. Передрій Г. Дієприкметник / Г. Передрій // Українська мова і література в школі. – 1993.

– № 11. – С. 33-36.

76. Передрій Г. Дієслово / Г. Передрій // Дивослово. – 1994. – № 4. – С. 43-48.

77. Покидько О.М. Інтонаційна функція підсилювально-видільних часток в українській мові

/ О.М. Покидько // Мовознавство. – 1991. –№ 1. – С. 33-38.

78. Пономаренко С. Акцентні відмінності активних дієприкметників теперішнього та минулого часів у львівському виданні Апостола 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р. / С. Пономаренко // Українська мова. – 2011. – № 4. – С. 40-54.

79. Примушко Н. Морфологія інфінітива з основами на гортанний і задньоязиковий за пам’ятками староукраїнської мови / Н. Примушко // Українська мова. – 2009. – № 2. – С. 21-25.

80. Прокопенко І.М. Значеннєві характеристики міжчастиномовних дієслів / І.М. Прокопенко // Мовознавство. – 2004. – № 2-3. – С. 61-66.

81. Пугач В. Історія формування та функціонування предикативних форм на –но, -то в українській мові / В. Пугач. – К., 1996.

82. Рискаль Н.М. Синтагматичні зв’язки і парадигматичні відношення слів категорії стану / Н.М. Рискаль // Мовознавство. – 1993. – № 4. – С. 53-57.

83. Романюк О. Типологія української дієслівної словозміни: регулярність та унікальність /

О. Романюк // Українська мова. – 2012. – № 4. – С. 41-55.

84. Русанівський В.М. Дієслово – рух, дія, образ / В.М. Русанівський. – К.: Рад. школа, 1977.

– 96 с.

85. Русанівський В.М. Структура українського дієслова / В.М. Русанівський. – К.: Наук. думка, 1971. – с.

86. Сигеда П.І. Морфологічна парадигматика і дієслівна парадигма в сучасній українській літературній мові / П.І. Сигеда, М.Г. Сердюк // Мовознавство. – 1992. – № 3. – С. 23-27.

87. Сидоренко В.С. Вивчення способів дієслова / В.С. Сидоренко // Українська мова і література в школі. – 1985. – № 3. – С. 32-38.

88. Симоненкова Л. Числівник / Л. Симоненкова, Я. Остаф // Дивослово. – 1994. – № 7. – С.

37-39.

89. Симонова К. Граматичні категорії дієслова: основні підходи до вивчення / К. Симонова // Українська мова. – 2012. – № 2. – С. 34-45.

90. Симонова К.С. Категоріальні ознаки та синтаксичні функції часток / К.С. Симонова // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 7. – С. 47-50.

91. Синиця І.А. Авторизуюча функція займенників у науково-гуманітарних текстах другої половини ХІХ ст. / І.А. Синиця // Мовознавство. – 2005. – № 2. – С. 51-58.

92. Сич В.Ф. Заперечні займенники / В.Ф. Сич // Українська мова і література в школі. – 1980. – № 3. – С. 24-31.

93. Сич В.Ф. Перехід у займенники слів інших частин мови / В.Ф. Сич // Українська мова і література в школі. – 1984. – № 10. – С. 28-33.

94. Сич В.Ф. Присвійні займенники / В.Ф. Сич // Українська мова і література в школі. – 1982. – № 2. – С. 39-44.

95. Сімович В. Українське „що” /sco/ В. Сімович // Мовознавство. – 1990. – № 5. – С. 67-72.

96. Скляренко В.Г. З історії акцентуації дієприкметників української мови / В.Г. Скляренко // Мовознавство. – 1991. – № 5. – С. 14-19.

97. Скляренко В.Г. З історії акцентуації іменників при числівниках два (дві), три, чотири в

українській мові // Мовознавство. – 1983. – № 1. – С. 60-68.

98. Слинько І.І. Сполучник чи сполучне слово? / І.І. Слинько // Українська мова і література

в школі. – 1984. – № 4. – С. 31-36.

99. Соколова С.О. Аспектуально-фазова система українського дієслова у функціональному аспекті / С.О. Соколова // Мовознавство. – 1994. – № 6. – С. 29-34.

100. Соколова С.О. Час та його відображення в граматичних категоріях дієслова / С.О. Соколова // Мовознавство. – 1995. – № 4-5. – С. 11-17.

101. Сорокін С.В. Категорія родів дії в українській мові та способи її відтворення турецькою мовою: зіставно-типологічне дослідження / С.В. Сорокін // Мовознавство. – 2009. – № 2. – С. 79-92.

102. Сухомел М.О. Вивчення перехідних і неперехідних дієслів / М.О. Сухомел // Українська мова і література в школі. – 1982. – № 2. – С. 56-62.

103. Тараненко О.О. Дієслово в контексті сучасних тенденцій до перегляду нормативних засад української літературної мови / О.О. Тараненко // Мовознавство. – 2006. – № 2-3. – С. 55-77.

104. Терехова С.І. Типологія вказівних особових репрезентацій / С.І. Терехова // Мовознавство. – 2007. – № 2. – С. 49-58. 105. Терехова С.І. Типологія дейксису / С.І. Терехова // Мовознавство. – 2004. – № 2-3. –

С. 48-55.

106. Тішечкіна К. З історії акцентуації дієприслівників на –ши, -вши / К. Тішечкіна // Українська мова. – 2010. – № 2. – С. 25-33.

107. Тішечкіна К. З історії акцентуації дієприслівників, утворених від дієслів на -ати, -е/-є / К. Тішечкіна // Українська мова. – 2009. – № 1. – С. 87-97.

108. Труб В. Про обмеження на варіативність виду дієслівних форм та деякі функції видового протиставлення / В. Труб // Українська мова. – 2012. – № 1. – С. 18-32.

109. Халчанська О.В. Синонімічні прийменникові конструкції причини / О.В. Халчанська // Українська мова і література в школі. – 1986. – № 1. – С. 60-62.

110. Циганенко Г.П. Категорія особи і суб’єктність дієслова / Г.П. Циганенко // Мовознавство. – 1994. – № 4-5. – С. 40-45.

111. Чубань Т.В. Особливості префіксального вираження видових відмінностей у системі двовидових дієслів / Т.В. Чубань // Мовознавство. – 1996. – № 2-3. – С. 60-64.

112. Шевчук О.С. Стилістичне вживання часових форм дієслова / О.С. Шевчук // Українська мова і література в школі. – 1974. – № 1. – С. 28-31.

113. Шелехова Г. Займенник / Г. Шелехова // Дивослово. – 1995. – № 9. – С. 24-28.

114. Шипнівська О.О. Функціонування міжчастиномовних морфологічних омонімів в українських текстах / О.О. Шипнівська // Мовознавство. – 2005. – № 6. – С. 70-79.

115. Ярошевич І. Становлення і кодифікація української морфологічної термінології / І.Ярошевич. – Українська мова. – 2010. – № 3. – С. 44-55.

**7.3. Довідкові**

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М. : Советская энциклопедия, 1969. – 608 с.

2. Языкознание / Гл. ред. В.Н. Ярцева : [Большой энциклопедический словарь]. – М. : Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998. – 685 с.

3. Українська мова / Відп. ред. В.М. Русанівський, О.О. Тараненко : [енциклопедія]. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. – 833 с.