Тарашкевіца

Беларускі клясычны(3,4) (правапіс, або тарашкевіца— правапіс беларускай мовы (у шырэйшым сэнсе — моўная норма), заснаваны на лiтаратурнай нормы сучаснай беларускай мовы і яе правілах да палiтычнай рэформы беларускай артаграфii(6) 1933 году і пэўных акадэмічных прапановах 1930, 1933 і 1993 гадоў. Зьяўляецца(1) першым унармаваным правапісам беларускай мовы і традыцыйным беларускім правапісам у сучасным разуменьні(1).

Першая нармалізацыя беларускага клясычнага(3,4) правапісу была зроблена Бранiславам Тарашкевiчам у 1918 годзе і знаходзілася ў афіцыйным ужытку да рэформы беларускага правапiсу 1933 году.

Назва «тарашкевіца» падкрэсьлівае(1) большую блізкасьць(1) правапісу да працы Б. Тарашкевiча 1918 году і была ўведзеная ў моўны ўжытак пад канец 1980-х гадоў беларускім мовазнаўцам Вiнцуком Вячоркам па аналёгіі(3) з сэрбскай(4) «вукавiцай» — кірылічным сэрбскім(4) альфабэтам(1,5), названым у гонар рэфарматара сэрбскай(4) мовы Вука Караджыча. Прыблізна з 1994 году як сынонім(4) з прыярытэтным выкарыстаньнем(1) ужываецца назва «клясычны(3,4) правапіс».

У 2005 годзе з выхадам кнігі «Беларускі клясычны(3,4) правапіс. Збор правілаў» была зьдзейсьненая(1,1) сучасная нармалізацыя клясычнага(3,4) правапісу. У 2007 годзе ANA надала тарашкевіцы ўласны моўны падтэг «tarask» (поўнае пазначэньне(1): be-tarask)

Гiсторыя: у 1918 годзе, напярэдадні абвяшчэньня(1) незалежнасьці(1) Беларусі, сасьпела(1) неабходнасьць(1) кадыфікацыі беларускай мовы. Вядучыя мовазнаўцы краіны прадставілі некалькі праектаў.

У канкурэнтнай барацьбе перамагла Тарашкевічава кадыфікацыя, што было абумоўлена наступнымі чыньнікамі(1): Граматыка Тарашкевіча была найбольш ґрунтоўнай; яна ахоплівала бальшыню артаграфічных(6) калізіяў; у большай ступені працягвала практыку беларускага друку папярэдняга пэрыяду(4); зьмяшчала(1) практыкаваньні(1), што было карысным для выкарыстаньня(1) ў дыдактычных мэтах; зьявілася(1) на замову беларускай палітычнай эліты.

Бясспрэчным зьяўляецца(1) той факт, што праца Тарашкевіча зьявілася(1) вельмі ўдалым досьведам(1) вылучэньня(1) асноўных заканамернасьцяў(1) беларускай мовы. Усе пазьнейшыя(1) праекты і рэформы беларускай мовы бралі за аснову менавіта дадзеную кадыфікацыю.

Умоўныя знакі:

1. адлюстраванне на пiсьме асiмiляцыйнай (суседняй) мяккасцi.
2. пашырэнне якання на часцiцах и прыназоунiках.
3. гук [л], які стаіць у замежных словах перад галоснымі ў складах [ла], [ло], [лу], у тарашкевіцы звычайна перадаецца мякка.
4. перадача ў запазычаных словах гукаў [с], [з], [м], [п], [н] – у коранi слова цвёрдымi.
5. β → б;
6. θ → т;