**АНОТАЦІЇ ЛЕКЦІЙ**

**ДО КУРСУ**

**«СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА»**

**Змістовий модуль 1. Фонетика. Фонологія.**

**Вступ.** **Сучасна українська літературна мова як предмет наукового вивчення.** Основний зміст, обсяг і завдання курсу. Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. Поняття про норми літературної мови, типи літературних норм. Фонетика. Фонологія. Поняття про звуковий склад української мови. Фонетичний і фонологічний аспекти вивчення звукового складу української літературної мови. Предмет і завдання фонетики як мовознавчої дисципліни.

**Предмет і завдання фонології як мовознавчої дисципліни**. Фонологія.Предмет і завдання фонології як мовознавчої дисципліни, що вивчає звуки української мови з погляду їх смислорозрізнювальних функцій. Поняття фонеми. Інваріант (головний вияв) і варіанти фонеми, її функції.

**Система фонем сучасної української літературної мови.** Голосні фонеми, їх класифікація. Артикуляційна та акустична характеристики голосних фонем у їх головних виявах. Варіанти голосних фонем у ненаголошеній і наголошеній позиціях.

**Приголосні фонеми, їх класифікація.** Артикуляційна та акустична характеристики приголосних фонем у їх головних виявах. Протиставлення приголосних фонем за твердістю - м’якістю.

**Варіанти приголосних фонем.** Подовжений приголосний звук як поєднання двох фонем. Специфічні випадки подовження приголосних в українській мові.

**Фонематична та фонетична транскрипції.** Поняття про фонетичне письмо. Знаки фонетичного письма. Особливості фонематичної транскрипції.

**Основні фонетичні одиниці: звук, фонетичне слово, фонетична фраза, склад.** Проклітики, енклітики. Поняття складу. Складоподіл в українській мові. Основні правил складоподілу. Типи складів.

**Закономірності сполучуваності звукових одиниць в українській мові.** Позиційні зміни приголосних та голосних звуків. Асиміляція приголосних, її різновиди. Дисиміляція приголосних, її різновиди.

**Наголос в українській мові.** Поняття наголосу. Роль наголосу в розрізненні слів та форм. Головний та побічний наголоси. Слова з рухомим і нерухомим наголосом. Логічний і емфатичний наголоси. Інтонація.

**Змістовий модуль 2. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія**

**Морфонологія** як учення про регулярні фонетичні чергування у складі морфем, пов’язані з словотвором і словозміною. Взаємозв’язок фонеми та морфеми. Морфи як варіанти однієї морфеми.

**Чергування голосних фонем** в українській літературній мові (зумовлені найдавнішими фонетичними процесами, зумовлених пізнішими фонетичними процесами). Чергування голосних фонем, зумовлені пізнішими фонетичними процесами.

**Чергування приголосних фонем в українській літературній мові.** Зміна г, к, х на передньоязикові ж, ч, ш і з, ч, с. Чергування д – дж, ж – ч, з – ж, с – ш, к – ч, г – ж, х – ш, б – бл, п – пл, в – вл, м – мл, ф – фл та ін. Зміни приголосних перед суфіксами –ський, ств, -ин, -енк. Принципи фонетичного аналізу.

**Орфоепія.** Система загальноприйнятих правил української літературної вимови. Орфоепія та культура усного мовлення. Суспільне значення орфоепічних норм. Усталення орфоепічних норм української мови.

**Сучасні орфоепічні норми.** Вимога голосних в ненаголошеній і наголошеній позиціях. Вимова дзвінких і глухих приголосних. Вимова африкат, м’яких і пом’якшених приголосних, шиплячих, сполучень кількох приголосних. Особливості вимови слів іншомовного походження.

**Графіка української мови.** Поняття графеми. Український алфавіт. Позначення на письмі голосних і приголосних звуків. Інші знаки, що використовуються в українському письмі: апостроф, наголос, пунктуаційні знаки. Співвідношення між буквами української мови та фонемами. Букви для позначення голосних і приголосних і приголосних. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та подвоєння букв. Позначення м’якості приголосних на письмі.

**Українська орфографія як розділ мовознавчої науки.** Співвідношення орфографії з графікою та орфоепією. Принципи української орфографії. Короткі відомості з історії української орфографії. Поняття орфограми. Різновиди орфограм.

**Український правопис.** Принципи вживання великої букви. Правопис складних слів. Загальний огляд правопису слів іншомовного походження. Орфографічні та технічні правила переносу.

**Змістовий модуль 3. Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія**

**Предмет і завдання лексикології української мови.** Принципи виділення лексико-семантичних і фразео-семантичних груп. Основні праці з лексикології та фразеології української мови.

**Слово як основна одиниця лексичної системи.** Слово та поняття. Номінативна функція слова. Поняття лексеми. Типи лексичних значень слів в українській мові. Однозначні і багатозначні слова. Слова-терміни. Пряме та переносне значення слів. Основні типи переносних значень слів.

**Омоніми.** Розмежування омонімії та полісемії. Повні (лексичні) і часткові (лексико-граматичні омоніми. Омофони. Омографи. Омонімія граматичних форм. Міжмовні омоніми. Стилістичне використання омонімів. Пароніми.

**Синоніми, їх основні типи.** Синоніми, їх основні типи. Синоніміка в граматиці. Джерела синонімії. Евфемізми як різновиди синонімів. Поняття про синонімічний ряд. Стилістична роль синонімів.

**Склад лексики української літературної мови з погляду її походження.** Власне українська лексика. Старослов’янізми. Запозичення із слов’янських мов. Запозичення з неслов’янських мов. Лексичні кальки.

**Лексика сучасної української мови з погляду вживання, та стилістичного використання.** Активна і пасивна лексика сучасної української мови. Лексика сучасна і застаріла. Архаїзми. Історизми. Загальномовні неологізми в українській мові. Художньо-індивідуальні неологізми. Експресивно-емоційна лексика, жаргонізми, арготизми.

**Лексикографія української мови.** Предмет і завдання лексикографіії. Предмет і завдання лексикографіії. Типи словників. Тлумачні та перекладні словники. Основні аспектні словники української мови. Енциклопедичні словники. Розвиток української лексикографії на сучасному етапі.

**Поняття про фразеологію як розділ мовознавства.** Фразеологізм і слово. Основні типологічні ознаки фразеологізмів. Співвідношення між лексичним значенням слова і фразеологізму.

**Класифікація фразеологічних одиниць.** Фразеологічні зрощення. Фразеологічні єдності. Фразеологічні сполучення. Фразеологізовані сполучення слів. Зв’язок фразеологізмів з частинами мови.

**Лексико-граматичні зміни фразеологічних одиниць.** Скорочення лексичного складу фразеологізмів. Розширення та звуження обсягу значень фразеологізмів. Фразеологічна варіантність і індивідуально-авторські перетворення.

**Стилістичні властивості фразеологізмів.** Багатозначність фразеологізмів. Явища синонімії та антонімії у фразеології. Експресивно-стилістичні властивості фразеологізмів. Джерело формування фразеологізмів української мови. Використання фразеологізмів у різних стилях мови.

**Змістовий модуль 4. Морфеміка. Словотвір**

**Слово як об'єкт морфемного та словотворчого аналізу.** Поняття про морфеміку сучасної української літературної мови.

**Морфема як мінімальна значуща одиниця у структурі слова.** Кореневі й афіксальні морфеми, функціональні відмінності між ними. Зв’язані та зв'язані кореневі морфеми, функціональні відмінності між ними.

**Типи афіксальних морфем:** префікс, суфікс і закінчення. Поділ афіксів на словотворчі та формотворчі.

**Морфи як варіанти морфеми.** Продуктивні та непродуктивні афікси. Поняття про основу слова. Непохідна та похідна основа. Основні зміни в морфемній будові слова: спрощення, перерозклад, ускладнення. Морфемний аналіз слова.

**Словотвір як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації.** Твірна основа та словотворчий формант. Словотворчий тип і словотвірне значення.

**Способи словотвору в сучасній українській мові.** Різновиди морфологічного словотвору: суфіксальний, безафіксний, префіксальний, суфіксально-префіксальний, абревіація та основоскладання.

**Різновиди морфолого-синтаксичного способу:** субстантивація, ад'єктивація, прономіналізація, адвербіалізація.

**Лексико-синтаксичний і лексико-семантичний способи творення слів.** Словотвір як джерело збагачення лексичного складу української мови.  
Словотвірний аналіз слова.

**Змістовий модуль5. Граматика. Іменник. Прикметник**

**Граматика** української мови як учення про її морфологічну та синтаксичну будову.

**Морфологія та синтаксис як розділи граматики.** Основні граматичні поняття: граматичне значення, граматична форма, граматична категорія, граматична форма слова у його відношенні до лексичного. Способи вираження граматичного значення слова граматичною формою слова. Синтетичні й аналітичні форми слів. Граматична категорія. Системи граматичних категорій в українській мові. Морфологічні, синтаксичні та лексико-граматичні категорії. Поняття грамеми.

**Морфологія** як граматичне вчення про систему форм слова та засоби їх вираження. Поняття про словоформу. Взаємозв'язок між словом і словоформою. Частини мови та принципи їх виділення в українській мові. Проблема займенникових слів. Нечастиномовні слова-морфеми і слова-речення. Ступені і різновиди взаємопереходу частин мови.

**Іменник** як центральна частина мови. Семантико - граматичні ознаки його виділення. Лексико-граматичні розряди іменників: іменники власні та загальні назви, назви істот і неістот, конкретні, абстрактні та збірні іменники, іменники з речовим значенням. Перехід іменників одного розряду до іншого.

**Граматичні категорії іменника.** Категорія роду, її значення, морфологічне, синтаксичне та лексичне вираження. Формально-граматичні та значеннєві принципи розподілу іменників за родами. Іменники спільного та подвійного роду. Хитання в роді іменників. Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Іменники, що мають форму тільки однини або форму тільки множини. Залишки форм двоїни. Роль наголосу у вираженні категорії числа.

**Категорія відмінка.** Відмінкова система сучасної української літературної мови. Кличний відмінок у парадигмі іменника. Основні значення відмінків. Словозміна іменників. Поняття про парадигму іменників. Повна та неповна парадигма. Принципи поділу іменників на відміни та групи

**Характеристика парадигм іменників І, II, ПІ та IV відмін.**Розмежування варіантів відмінкових форм. Невідмінювані іменники. Відмінювання іменників pluralia tantum. Іменники з ознаками прикметникової парадигми. Словотвір іменників.

**Прикметник.** Поняття про прикметник як частину мови. Специфіка граматичних категорій прикметника. Лексико-граматичні розряди прикметників: якісні, відносні, присвійні. Перехід відносних у якісні, присвійних - у відносні та якісні.

**Короткі та повні форми прикметника.** Стягнені та нестягнені форми повних прикметників. Ступені порівняння як форми якісних прикметників. Творення та значення вищого та найвищого ступенів порівняння. Аналітичні форми ступенів порівняння.

**Відмінювання прикметників твердої та м'якої групи.** Проблема кількості відмінкових грамем прикметника. Особливості відмінювання та правопису прикметників на *- лиций***.** Словотвір прикметників якісних, відносних, присвійних. Творення прикметників від географічних назв. Прикметники, утворені складанням основ, їх правопис. Перехід прикметників у іменник

**Змістовий модуль 6. Числівник. Займенник**

**Числівник**. Проблема частиномовної природи числівника. Числівник як частиномовна морфологічна периферія. Розмежування числівників та інших слів з кількісним значенням. Специфіка вияву граматичних категорій числівника.

**Функціональні розряди числівників: власне-якісні, збірні, дробові, неозначено-кількісні.** Особливості їх вживання. Питання про порядкові числівники. Морфологічні групи числівників: прості, складні та складені.

**Відмінювання різних розрядів числівників**. Аналіз специфіки парадигм кількісних числівників у сучасній українській літературній мові. Синтаксичні функції числівників.

**Займенник.** Займенникові слова в системі частин мови.. Співвідношення займенників за значенням, морфологічними ознаками та синтаксичною роллю в реченні з іншими частинами мови - іменниками, прикметниками, числівниками. Лексико-граматичні розряди займенників.

**Граматичні категорії займенників, їх відмінювання.** Специфічні випадки функціонування займенників. Явище прономіналізації. Особливості наголошування займенників. Словотвірні характеристики займенників.

**Змістовий модуль 7. Дієслово**

**Дієслово як частина мови.** Значення дієслів як слів, що виражають дію або стан у процесі їх тривання або становлення. Головні морфологічні ознаки, синтаксична роль дієслів. Дієвідмінювані, відмінювані і невідмінювані форми. Неозначена форма дієслова. Дві основи дієслова.

**Вид як граматична категорія дієслова.** Дієслова доконаного і недоконаного виду. Їх морфологічна відмінність, зв’язок категорії виду з категоріями способу і часу. Співвідносні видові пари.

**Загальнодієслівна категорія перехідності-неперехідності дієслова.** Категорія стану дієслова та її зв'язок з перехідністю-неперехідністю. Категорія особи дієслова та числа. Безособові дієслова. Категорія числа і роду в системі дієслів.

**Категорія способу дієслова**. Дійсний, умовний, наказовий способи дієслів, їх значення і форми. Форми умовного способу (з історичним поясненням), їх творення та вживання. Творення форм наказового способу.

**Категорія часу дієслів, їх зв’язок з категоріями способу, виду, стану.** Значення форм теперішнього, майбутнього і минулого часів. Походження сучасних форм минулого часу. Залишки форм давноминулого часу і їх використання у сучасній мові.

**Дієприкметник як форма дієслова та прикметникові характеристики дієприкметника.** Граматичні категорії дієприкметника. Творення дієприкметників. Дієслівні форми на **-но, -то.**

**Дієприслівник як форма дієслова**. Дієслівні та прислівникові характеристики дієприслівника. Перехід дієприслівників у прислівники та прийменники.

**Змістовий модуль 8. Прислівник та службові частини мови**

**Прислівник як частина мови.** Значення прислівників як слів, що виражають статичну ознаку іншої ознаки. Морфологічні ознаки, синтаксична роль прислівників.

**Групи прислівників за означенням.**  Ступені порівняння означальних прислівників. Перехід у прислівники інших частин мови.

**Прийменники як службові слова**, що виражають відношення (просторові, часові та інші). Вживання прийменників з певними відмінками іменників і субстантивованих слів.

**Сполучники як службові слова.** Синтаксичні функції сполучників. Морфологічний склад сполучників. Сполучники сурядності і підрядності, їх групи. Сполучні слова і їх відмінність від сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники.

**Частки як службові слова**, що вносять певні відтінки у значення слів чи рівень. Групи часток за значенням.

**Функції часток.** Частки словотворчі і формотворчі. Правопис часток в українській мові. Модальні слова як окрема лексико-граматична група слів. Поділ модальних слів за значенням. Синтаксична роль модальних слів.

**Вигуки як слова, що виражають емоції та волевиявлення, їх роль у реченні.** Групи вигуків за значенням, їх уживання. Перехід у вигуки повнозначних слів.

**Змістовий модуль 9. Словосполучення. Головні члени речення**

**Предмет синтаксису.** Типи синтаксичних відношень. Словосполучення, просте та складне речення.

**Словосполучення**. Поняття про словосполучення як одиницю синтаксису. Типи словосполучень. Граматичні зв'язки між компонентами словосполучень. Види підрядного зв'язку, синтаксичні відношення.

**Речення та судження.** Основні ознаки речення. Просте речення. Головні члени двоскладного речення. Підмет, засоби його вираження.

**Присудок.** Структурно-семантичні характеристики присудка, засоби його вираження. Характер зв'язку між підметом і присудком у реченні.

**Змістовий модуль 10. Односкладні речення. Другорядні члени речення.**

**Односкладне речення**. Поняття про односкладне речення. Особливості семантичної структури односкладних речень. Поширені та непоширені односкладні речення, повні та неповні.

**Структурно-семантичні різновиди односкладних речень**: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові, інфінітивні.

**Непоширені та поширені речення.** Другорядні члени речення, додаток прямий і непрямий, засоби вираження.

**Означення.** Узгодження та неузгодження. Прикладка, як різновид означення.

**Обставини.** Семантико-синтаксичні різновиди обставин та їх роль у організації двоскладного речення.

**Повні та неповні речення**. Еліптичні речення. Комунікативні умови їх функціонування.

**Змістовий модуль 11. Однорідні члени речення**

Просте ускладнене речення. Поняття про ускладнене речення.

Речення з сурядними рядами.

Речення з однорідними членами речення

Однорідні й неоднорідні означення

**Змістовий модуль 12. Відокремлені члени речення. Звертання. Вставні слова**

**Речення з відокремленими членами речення**. Основні умови відокремлення. Відокремлення означень.

*Відокремлення прикладок*. Засоби вираження відокремлених прикладок. Відокремленні додатки.

**Відокремлення обставин.** Засоби вираження відокремлених обставин.

**Вставні та вставленні конструкції** у структурі поширеного речення. Функціонально-семантичні різновиди вставних конструкцій.

**Звертання у структурі простого речення**. Вокативні речення і звертання.

**Порядок слів у простому реченні.** Прямий та непрямий порядок слів. Актуальне членування речення в українській мові.

# Змістовий модуль13. Складне речення. Складносурядне речення. Складнопідряне речення нерозчленованої структури

**Складне речення як синтаксична одиниця**. Визначальні граматичні та семантичні ознаки складного речення.

**Засоби зв'язку частин складного речення**. Поділ складних речень за основними засобами зв'язку на сполучникові та безсполучникові.

**Складносурядні речення**. Засоби вираження синтаксичних зв'язків і змістових відношень між частинами складносурядного речення.

**Структурно-семантичні типи складносурядних речень,** виділювані на основі єдності характеру синтаксичних зв'язків і семантичних відношень між компонентами.

**Складносурядні речення відкритої та закритої структур.**

**Складнопідрядні речення.** Синтаксичне значення понять „головна частина" та „підрядна частина". Функції сполучних слів і сполучників у складнопідрядному реченні. Вказівні слова як факультативні та обов'язкові компоненти в головній частині. Принципи класифікації складнопідрядних речень.

**Характеристика складнопідрядних речень у зв'язку з функцією підрядної частини.** Роль займенниково-співвідносного зв'язку у формуванні структури складнопідрядного речення. Складнопідрядне речення з підрядним означальним.

**Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним.** Синтаксична різноплановість складнопідрядного речення з підрядним з'ясувальним. Формальні та семантичні принципи його внутрішньої диференціації.

**Змістовий модуль 14. Складнопідрядне речення**

**Складнопідрядні речення.** Синтаксичне значення понять „головна частина" та „підрядна частина". Функції сполучних слів і сполучників у складнопідрядному реченні. Вказівні слова як факультативні та обов'язкові компоненти в головній частині. Принципи класифікації складнопідрядних речень.

**Характеристика складнопідрядних речень у зв'язку з функцією підрядної частини.** Роль займенниково-співвідносного зв'язку у формуванні структури складнопідрядного речення. Складнопідрядне речення з підрядним означальним.

**Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним.** Синтаксична різноплановість складнопідрядного речення з підрядним з'ясувальним. Формальні та семантичні принципи його внутрішньої диференціації.

**Різновиди складнопідрядних речень із підрядними обставинними**. Підрядні речення місця, часу.

**Складнопідрядні речення з підрядними способу дії, міри або ступеня, порівняльними.**

**Ускладнені(багатокомпонентні)складнопідрядні речення.** Речення з кількома підрядними частинами, різновиди зв'язку підрядних частин у їх межах.

# Змістовий модуль 15. Безсполучникові складні речення.

# Складна синтаксична конструкція

**Безсполучникові складні речення**. Засоби синтаксичного зв'язку в безсполучниковому складному реченні. Роль інтонації в організації  
безсполучникових речень. Питання про семантико-синтаксичне співвідношення між безсполучниковими і складносурядними та складнопідрядними реченнями. Структурно-семантичні типи безсполучникових речень.

**Складні речення з різними типами синтаксичного зв'язку**.

Період в українській мові, його структурні типи, особливості інтонації  
та пунктуації.

**Засоби передачі чужого мовлення, співвідношення форм прямої та непрямої мови**. Різні типи зв'язку прямої мови з непрямою (авторською). Текст як об'єкт синтаксично-комунікативного аналізу. Функціонально-комунікативні різновиди текстів. Монологічне мовлення як комунікативна та семантико-синтаксична форма усного і писемного тексту. Діалогічне мовлення.

**Складне синтаксичне ціле як синтаксична одиниця і компонент тексту.** Абзац як композиційно-комунікативна одиниця, його роль у членуванні тексту.