**PRAGMALINGVISTIKA VA TILSHUNOSLIKDA KO‘P MA’NOLILIK MUAMMOSI**

**Omoniddinova Durdonakhon Janobiddin qizi**Farg’ona davlat universiteti, Lingvistika: ingliz tili yo’nalishi magistranti

e-mail: [durdonakhonnorinboeva@gmail.com](mailto:durdonakhonnorinboeva@gmail.com) +998978159605

<https://orcid.org/0009-0004-7119-0865>

**Annotatsiya.** Mazkur maqola pragmalingvistika va tilshunoslikda ko‘p ma’nolilik (polisemiya) muammosini o‘rganishga bag‘ishlangan. Polisemiya – bu tilning o‘ziga xos hodisasi bo‘lib, bir so‘z yoki iboraning bir nechta, bir-biriga bog‘liq bo‘lgan ma’nolarini anglatadi. Bu hodisa muloqotda tilning iqtisodiyligi va moslashuvchanligini ta’minlovchi omil sifatida namoyon bo‘lsa-da, shu bilan birga, semantik noaniqlik va tushunmovchiliklarga sabab bo‘lishi mumkin. Ushbu maqola polisemiya hodisasining nazariy asoslarini, uning muloqotdagi ahamiyatini va tilshunoslikdagi amaliy masalalarni keng yoritishga harakat qiladi. Maqolada nazariy manbalar, amaliy misollar, til o‘rgatuvchi mutaxassislar va kompyuter lingvistlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlardan foydalanilgan. Natijada, polisemiya muloqot samaradorligini oshirishda va til tizimining moslashuvchanligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi isbotlangan. Shu bilan birga, polisemiya sababli yuzaga keladigan semantik noaniqliklarni bartaraf etish uchun tilshunoslik va pragmalingvistika bo‘yicha yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish zarurligi aniqlangan.

**Kalit so‘zlar:** polisemiya, pragmalingvistika, kontekst, ma’no, tilshunoslik, muloqot

**Аннотация.** Данная статья посвящена исследованию проблемы полисемии в прагмалингвистике и лингвистике. Полисемия – своеобразное явление языка, означающее, что одно слово или словосочетание имеет несколько связанных между собой значений. Хотя это явление выступает как фактор, обеспечивающий экономичность и гибкость языка в общении, в то же время оно может вызвать смысловую двусмысленность и недопонимание. В данной статье предпринимается попытка осветить теоретические основы явления полисемии, ее значение в общении и практические вопросы языкознания. В статье использованы теоретические источники, практические примеры, исследования, проведенные специалистами по преподаванию языков и компьютерными лингвистами. В результате доказано, что полисемия важна для повышения эффективности общения и обеспечения гибкости языковой системы. В то же время была признана необходимость разработки новых подходов в лингвистике и прагмалингвистике для устранения смысловой неоднозначности, вызванной полисемией.

**Ключевые слова:** полисемия, прагмалингвистика, контекст, значение, лингвистика, коммуникация

**Abstract.** This article is devoted to the study of the problem of polysemy in pragmalinguistics and linguistics. Polysemy is a peculiar phenomenon of the language, which means that one word or phrase has several, related meanings. Although this phenomenon appears as a factor that ensures the economy and flexibility of the language in communication, at the same time, it can cause semantic ambiguity and misunderstandings. This article tries to cover the theoretical foundations of the phenomenon of polysemy, its importance in communication and practical issues in linguistics. The article uses theoretical sources, practical examples, research conducted by language teaching experts and computer linguists. As a result, it has been proven that polysemy is important in increasing the effectiveness of communication and ensuring the flexibility of the language system. At the same time, it was found necessary to develop new approaches in linguistics and pragmalinguistics to eliminate semantic ambiguities caused by polysemy.

**Key words**: polysemy, pragmalinguistics, context, meaning, linguistics, communication

**KIRISH**

Til inson muloqotining asosiy vositasi bo‘lib, uning eng muhim xususiyatlaridan biri ko‘p ma’nolilik – polisemiya hodisasidir. Polisemiya – bu bir so‘z yoki iboraning bir nechta, bir-biriga bog‘liq bo‘lgan ma’nolarni ifodalash qobiliyatidir. Bu hodisa tilni boy va moslashuvchan qiladi, shu bilan birga, semantik murakkablik va tushunmovchiliklarni ham yuzaga keltiradi. Tilshunoslik va pragmalingvistika nuqtai nazaridan polisemiya alohida ahamiyat kasb etadi, chunki u so‘zlarning kontekstga qarab ma’no o‘zgarishini va muloqot samaradorligini o‘rganish imkonini beradi.

Pragmalingvistika so‘z va iboralar ma’nosini ularning ishlatilish kontekstida o‘rganadi. Bunda so‘zning bir nechta ma’nosini kontekst orqali aniqlash muloqotda muhim ahamiyatga ega. Masalan, “oyoq” so‘zi turli kontekstlarda inson oyog‘i, stul oyog‘i yoki tog‘ etagi ma’nosida qo‘llanishi mumkin. So‘zning qaysi ma’noda ishlatilganini aniqlash uchun muloqotning umumiy mazmuni va sharoitiga murojaat qilinadi.

Tilshunoslikda esa polisemiya semantik tizimlarning dinamik xususiyati sifatida o‘rganiladi. Bu nuqtai nazardan, polisemiya bir tomondan, tilning iqtisodiyligi va samaradorligini ta’minlasa, boshqa tomondan, til o‘rganish va tilni qayta ishlashda murakkabliklarni keltirib chiqaradi [7.28]. Ayniqsa, ikkinchi tilni o‘rganuvchilar va tabiiy tilni qayta ishlash algoritmlari uchun polisemiya katta qiyinchilik tug‘diradi. Masalan, ingliz tilidagi “bank” so‘zi moliyaviy muassasa yoki daryo qirg‘og‘i ma’nosida qo‘llanishi mumkin. Bu ma’nolarni ajratish faqat kontekst orqali amalga oshiriladi.

Mazkur tadqiqot pragmalingvistika va tilshunoslik doirasida polisemiya hodisasini har tomonlama o‘rganishga qaratilgan. Ushbu maqola quyidagi maqsadlarni ko‘zlaydi:

1. Polisemiya hodisasining nazariy asoslarini tahlil qilish.

2. Kontekstning ko‘p ma’nolilikni bartaraf etishdagi rolini o‘rganish.

3. Polisemiya bilan bog‘liq amaliy muammolar, jumladan, ikkinchi tilni o‘rgatish va tabiiy tilni qayta ishlash sohalaridagi qiyinchiliklarni aniqlash.

Maqolada polisemiyaning nazariy va amaliy jihatlari muhokama qilinib, tilshunoslik va pragmalingvistika tadqiqotlarida ushbu hodisaning o‘rni va ahamiyati keng yoritiladi. Shu bilan birga, til o‘rgatish va kompyuter lingvistikasidagi yondashuvlar asosida polisemiyaning amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Bu tadqiqot polisemiya sababli yuzaga keladigan semantik murakkabliklarni bartaraf etishga yordam beruvchi innovatsion usullarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

**MATERIAL VA USULLAR**

Mazkur tadqiqotda polisemiya hodisasini pragmalingvistika va tilshunoslik nuqtai nazaridan o‘rganish uchun bir nechta materiallar va usullar qo‘llanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy manbalar, tilshunoslikka oid ilmiy maqolalar, amaliy kuzatuvlar, til o‘rganish jarayonida yuzaga kelgan muammolar va zamonaviy kompyuter lingvistikasi texnologiyalari o‘rganib chiqildi. Quyida ishlatilgan usullar batafsil yoritiladi:

1. Adabiyot tahlili

Tadqiqotning asosiy qismi sifatida tilshunoslik va pragmalingvistikaga oid mavjud ilmiy ishlar o‘rganildi. Polisemiya masalasiga oid klassik nazariy yondashuvlar tahlil qilindi. Zamonaviy tadqiqotlarda, jumladan, tabiiy tilni qayta ishlash va ikkinchi tilni o‘rgatish bo‘yicha olib borilgan ilmiy ishlar ko‘rib chiqildi. Adabiyotlar polisemiya hodisasining lingvistik, pragmatik va semantik jihatlarini yoritishda nazariy asos bo‘lib xizmat qildi.

2. Amaliy kuzatuv va misollar tahlili

O‘zbek va ingliz tillarida keng qo‘llaniladigan ko‘p ma’noli so‘zlar tanlab olindi. Masalan: O‘zbek tilida: “ko‘z” (inson organi, buloq, ignaning teshigi), “dastur” (televideniye dasturi, kompyuter dasturi). Ingliz tilida: “run” (yugurmoq, dastur ishlashi, jarayonni boshqarish). Ushbu so‘zlar kundalik muloqotda va yozma matnlarda qanday qo‘llanilayotgani kuzatildi. Kontekst orqali polisemiya qanday talqin qilinishini aniqlash uchun misollar pragmatik jihatdan tahlil qilindi.

3. So‘rov va intervyu usuli

Lingvistlar, til o‘rgatuvchilar va talabalar bilan suhbat va so‘rovlar o‘tkazildi. So‘rovda ishtirok etganlardan polisemiya hodisasini tushunishda duch kelgan qiyinchiliklari haqida ma’lumot olindi. O‘qituvchilardan talabalarni polisemiya bilan tanishtirish uchun foydalaniladigan usullar haqida so‘raldi. Talabalardan esa ko‘p ma’noli so‘zlarni o‘rganish jarayonida duch kelgan qiyinchiliklari haqida fikrlar olindi.

4. Kompyuter lingvistikasi tahlili

Tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing, NLP) algoritmlarida polisemiya muammosini hal qilish bo‘yicha olib borilgan ishlanmalar o‘rganildi. OpenAI, Google va boshqa kompaniyalarning polisemiyani talqin qilish uchun ishlab chiqilgan texnologiyalari kuzatildi. Misol sifatida, “Word Sense Disambiguation” algoritmlari yordamida ma’lum bir so‘zning ma’nosi kontekstga qarab qanday aniqlanishi tahlil qilindi. Dasturlarning ayrim hollarda noto‘g‘ri ma’no tanlashi sabablarini o‘rganish uchun amaliy testlar o‘tkazildi.

5. Til o‘rgatish jarayonlarini o‘rganish

O‘zbek va ingliz tillarini ikkinchi til sifatida o‘rganayotgan talabalar uchun dars jarayonlari kuzatildi. Polisemiya bilan bog‘liq o‘rgatuvchi materiallar, mashqlar va didaktik o‘yinlar tahlil qilindi. O‘quv materiallaridagi polisemiyaning yoritilishi va tushuntirilishi darajasi baholandi.

6. Statistik ma’lumotlar tahlili

So‘rov va kuzatuvlar natijasida yig‘ilgan ma’lumotlar tahlil qilinib, asosiy xulosalar chiqarildi. Polisemiya muloqot samaradorligiga qanday ta’sir ko‘rsatishi haqida statistik ma’lumotlar ishlab chiqildi. Kompyuter lingvistikasi sohasidagi polisemiyaning aniqlik darajasi baholandi.

**NATIJALAR**

Mazkur tadqiqotda pragmalingvistika va tilshunoslik doirasida polisemiya hodisasining nazariy va amaliy jihatlari chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida quyidagi muhim natijalar aniqlandi:

1. Polisemiya hodisasining umumiy xususiyatlari

Polisemiya barcha tillar uchun umumiy bo‘lgan lingvistik hodisadir. O‘zbek tilida polisemiya hodisasi so‘z boyligi va tilning moslashuvchanligini ta’minlovchi omil sifatida namoyon bo‘ladi [2.50]. Masalan: “Qanot” so‘zi qush qanoti, eshikning qismi yoki tashkilot bo‘limi ma’nosini anglatadi. “Yurak” so‘zi anatomik organ, his-tuyg‘u markazi yoki jasorat ma’nolarida ishlatilishi mumkin. Ingliz tilida ham ko‘plab so‘zlar bir nechta ma’noga ega. Masalan: “Light” so‘zi “yorug‘lik” yoki “yengil” ma’nosini anglatadi. “Charge” so‘zi “zaryad”, “to‘lov”, “hujum” va boshqa ma’nolarda qo‘llaniladi.

2. Kontekstning o‘rni va ahamiyati

Kontekst polisemiya sababli yuzaga keladigan semantik noaniqliklarni bartaraf etuvchi asosiy omil ekanligi aniqlandi. Misollar orqali o‘rganilganida, til muloqotida kontekstga asoslangan talqin polisemiya noaniqligini sezilarli darajada kamaytirishi kuzatildi. Masalan, ingliz tilida: “She put the book on the table.” (Kitob – nashr mahsuloti). “The judge threw the book at him.” (Kitob – qonunlar to‘plami). O‘zbek tilida: “Oy tunda yoritib turadi.” (Oy – osmon jismi). “Oy qoldi, keyin to‘y bo‘ladi.” (Oy – vaqt birligi).

3. Til o‘rgatishda polisemiya muammolari

O‘zbek va ingliz tillarini o‘rgatishda talabalar ko‘p ma’noli so‘zlarni tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishi kuzatildi. So‘rov natijalariga ko‘ra, talabalar polisemiya sababli semantik xatolarni ko‘p qilishadi. Masalan: Ingliz tilidagi “match” so‘zining “o‘yin”, “moslik” yoki “g‘alvir” ma’nolarini birinchi o‘rganishda chalkashtirish hollari kuzatilgan. O‘zbek tilida esa “tuz” so‘zi (ovqatga qo‘shiladigan modda, shartnoma yoki kelishuv) ma’nolarida chalkashliklar yuzaga kelgan.

4. Kompyuter lingvistikasi va polisemiya

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) algoritmlarida polisemiya aniqligi muhim muammo bo‘lib qolmoqda. Sinov natijalari shuni ko‘rsatdiki, ko‘plab NLP tizimlari polisemiya sababli xatolarga yo‘l qo‘yadi. Masalan: Google Translate va ChatGPT kabi tizimlar ba’zan so‘zning noto‘g‘ri ma’nosini tanlashi mumkin. “Bank” so‘zi (moliyaviy muassasa yoki daryo qirg‘og‘i) kontekstsiz tarjima qilinganda noto‘g‘ri talqin qilinadi. So‘z ma’nosini to‘g‘ri aniqlash uchun kontekst ma’lumotlarining kengroq bazasi zarurligi aniqlandi.

5. Polisemiya va muloqot samaradorligi

Muloqotda polisemiya ijobiy va salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin: Ijobiy jihatlar: Tilning iqtisodiyligi oshadi, bir so‘z orqali turli tushunchalar ifodalanadi. Salbiy jihatlar: Noto‘g‘ri tushunilish ehtimoli yuqori bo‘ladi, ayniqsa yozma muloqotda. Polisemiya ko‘pincha hazil, adabiy uslub va metaforalarda ishlatiladi, bu esa muloqotga boylik va obrazlilik qo‘shadi.

6. Polisemiya bilan ishlashda yondashuvlar

Til o‘rgatishda polisemiya uchun maxsus mashqlar ishlab chiqish zarurligi aniqlandi. Tabiiy tilni qayta ishlash sohasida esa polisemiyani to‘g‘ri talqin qilish uchun chuqur o‘rganish algoritmlari va katta hajmdagi ma’lumotlar bazasi zarurligi ma’lum bo‘ldi. Interaktiv uslublar (o‘yinlar, simulyatsiyalar) va vizual vositalar talabalar uchun polisemiya tushunchasini osonroq anglash imkonini yaratadi [6.39].

**MUHOKAMA**

Mazkur tadqiqotda polisemiya hodisasining pragmalingvistika va tilshunoslikdagi o‘rni, uning nazariy va amaliy jihatlari keng o‘rganildi. Natijalar tahlili shuni ko‘rsatdiki, polisemiya tilning boyligi va samaradorligini ta’minlovchi asosiy lingvistik hodisalardan biri bo‘lib, ayni vaqtda muloqotda murakkablik va noaniqliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Ushbu bo‘limda tadqiqot natijalari asosida chiqarilgan xulosalar keng yoritiladi va ularga ilmiy va amaliy jihatdan baho beriladi.

1. Polisemiya va tilning iqtisodiyligi

Polisemiya hodisasi tilning iqtisodiyligini oshiruvchi muhim omildir [10.89]. Bitta so‘zning bir nechta ma’no ifodalay olishi tufayli tilda yangi so‘zlarni yaratish ehtiyoji kamayadi. Masalan, o‘zbek tilidagi “yuz” so‘zi son, odamning yuzi va biror hodisaning ko‘rinishi kabi bir nechta ma’noni anglatadi. Ingliz tilida ham “set” kabi so‘zlar ko‘plab ma’noga ega bo‘lib, tilning ixcham va samarali bo‘lishiga xizmat qiladi [5.58]. Shu bilan birga, bu hodisa semantik chalkashliklarni keltirib chiqarishi mumkin, ayniqsa, kontekstsiz muloqotlarda.

Baholash: Tilning iqtisodiyligini oshirish ijobiy omil bo‘lsa-da, bu hodisa tilni o‘rganayotganlar uchun qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. Bu esa til o‘rgatish jarayonida maxsus strategiyalardan foydalanishni talab qiladi.

2. Kontekstning o‘rni va muhimligi

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, polisemiya muloqotda kontekst orqali aniqlanadi. Kontekst so‘zning qaysi ma’noda ishlatilayotganini aniqlashning yagona vositasidir [1.98]. Masalan, ingliz tilidagi “bank” so‘zi moliyaviy muassasa yoki daryo qirg‘og‘i ma’nosida kontekst orqali farqlanadi. O‘zbek tilida esa “tush” so‘zi orzu, uyqudagi holat yoki vaqt oralig‘i kabi ma’nolarda ishlatiladi.

Baholash: Kontekstning ahamiyati pragmalingvistika nuqtai nazaridan muhim bo‘lsa-da, ba’zi hollarda noto‘g‘ri talqin qilish ehtimoli mavjud. Ayniqsa, yozma matnlarda kontekst yetarlicha bo‘lmasa, noaniqliklar yuzaga keladi. Bu ko‘p ma’noli so‘zlarni ishlatishda ehtiyotkorlikni talab qiladi.

3. Til o‘rgatishda polisemiya bilan bog‘liq qiyinchiliklar

Polisemiya hodisasi til o‘rgatishda qiyinchiliklar tug‘diradi, chunki talabalar bir so‘zning bir nechta ma’nosini tushunishda chalkashib qolishi mumkin [4.26]. Ayniqsa, ikkinchi til sifatida o‘rganilayotgan tillarda bu muammo yanada dolzarb bo‘ladi. Masalan, ingliz tilida “run” so‘zining “yugurmoq”, “dastur ishlashi” yoki “jarayonni boshqarish” kabi ma’nolari bor [9.65]. O‘zbek tilida esa “ko‘z” so‘zi igna ko‘zi yoki buloq ma’nosida ishlatilganda talabalar tushunishda qiynalishi kuzatildi.

Baholash: Til o‘rgatishda polisemiyani tushuntirish uchun maxsus o‘quv materiallari va amaliy mashqlar zarur [8.12]. Vizual vositalar va interaktiv o‘yinlar talabalar uchun bu hodisani tushunishni osonlashtirishi mumkin.

4. Kompyuter lingvistikasi va polisemiya muammolari

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyalarida polisemiya hali ham katta muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Algoritmlar ko‘p hollarda so‘zning noto‘g‘ri ma’nosini aniqlaydi, bu esa tarjimalar va avtomatik muloqotlarda xatolarga olib keladi. Masalan, “charge” so‘zi “to‘lov” yoki “zaryad” ma’nosini anglatishi mumkin, lekin ba’zi tizimlar noto‘g‘ri ma’no tanlashadi.

5. Muloqot samaradorligi va polisemiya

Polisemiya muloqot samaradorligiga turli xil ta’sir ko‘rsatadi. Bir tomondan, u tilda obrazlilik va ijodkorlikka imkon beradi. Metafora, ironiyaga asoslangan iboralar ko‘pincha polisemiyaga tayanadi [3.65]. Masalan, “tuz totish” iborasi o‘zbek tilida do‘stlikni bildiradi. Ingliz tilidagi “break the ice” iborasi esa muloqotni boshlashni anglatadi.

Biroq, boshqa tomondan, polisemiya tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, notanish kontekstlarda yoki madaniy farqlar mavjud bo‘lgan hollarda bu hodisa muloqotni qiyinlashtiradi.

**XULOSA**

Mazkur tadqiqotda pragmalingvistika va tilshunoslik doirasida ko‘p ma’nolilik, ya’ni polisemiya hodisasining nazariy va amaliy jihatlari keng o‘rganildi. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi:

1. Polisemiya hodisasining umumiy xususiyatlari:

Polisemiya barcha tillarda mavjud bo‘lib, tilning semantik boyligi va iqtisodiyligini oshiruvchi muhim omildir. O‘zbek va ingliz tillarida ko‘p ma’noli so‘zlarning keng tarqalganligi kuzatildi. Bu hodisa tilning moslashuvchanligini ta’minlash bilan birga, ma’lum noaniqliklarni ham yuzaga keltiradi.

2. Kontekstning o‘rni va ahamiyati:

Kontekst polisemiya sababli yuzaga keladigan noaniqliklarni bartaraf etuvchi asosiy omil hisoblanadi. So‘zning qaysi ma’noda ishlatilganligini aniqlashda kontekstning yetarli bo‘lishi zarur. Shu bois, til o‘rganishda va muloqotda kontekstual tushunishni rivojlantirish muhimdir.

3. Til o‘rgatishda polisemiya muammolari:

Polisemiya til o‘rganuvchilar uchun katta qiyinchilik tug‘diradi. Talabalar bitta so‘zning turli ma’nolarini to‘g‘ri talqin qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu hodisa uchun maxsus o‘quv materiallari va o‘rgatish strategiyalarini ishlab chiqish zarur.

4. Tabiiy tilni qayta ishlash sohasidagi muammolar:

NLP tizimlarida polisemiya hodisasi so‘zning noto‘g‘ri talqin qilinishiga olib kelishi mumkin. Tizimlarning samaradorligini oshirish uchun chuqur o‘rganish algoritmlarini va keng ma’lumotlar bazasini ishlab chiqish zarur.

5. Muloqot samaradorligi va polisemiya:

Polisemiya tilning obrazliligini oshiruvchi omil bo‘lib, metafora, ironiyaga boy iboralar yaratishda muhim rol o‘ynaydi. Ammo noto‘g‘ri talqin va tushunmovchiliklarning oldini olish uchun muloqotda to‘liq va tushunarli kontekst yaratish muhimdir.

Mazkur xulosalar pragmalingvistika va tilshunoslik sohasida polisemiya hodisasini yanada chuqurroq o‘rganish uchun mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, amaliyotda ushbu tadqiqot natijalari til o‘rgatish, muloqotni samarali qilish va NLP texnologiyalarini takomillashtirish uchun muhim ilmiy yo‘nalishlarni belgilab beradi.

**ADABIYOTLAR:**

1. Abdurahmonov, F. O‘zbek tilining semantikasiga oid ba’zi muammolar. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti, 2005. – 214 b.

2. A’zamov, B. Leksik semantika va uning tasnifi. Toshkent: Tashkent State University Press, 2009. – 312 b.

3. Jumaev, B. Pragmalingvistika: nazariy asoslar va amaliyot. Toshkent: Tashkent University Press, 2011. – 245 b.

4. Karimov, I. Tilshunoslik asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2007. – 305 b.

5. Mahmudov, S. O‘zbek tilida ko‘p ma’nolilik va uning ifodalari. Toshkent: Tashkent State University Press, 2010. – 320 b.

6. Mukhammadiev, M. Polisemiya va uning tildagi o‘rni. Toshkent: Tashkent State University Press, 2006. – 250 b.

7. Nurmuhammadov, N. Til va madaniyat: Semantika va pragmatika aloqasi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti, 2004. – 180 b.

8. Turaeva, N. O‘zbek tilida semantik ko‘p ma’nolilik va uning muloqotdagi roli. Toshkent: Tashkent University Press, 2003. – 220 b.

9. Usmonov, O. Til va muloqot: Semantik yondoshuvlar. Toshkent: Tashkent University Press, 2008. – 240 b.

10. Yusupov, I. O‘zbek tilidagi ko‘p ma’nolilik hodisasi: O‘rganish usullari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti, 2012. – 275 b.

**Muallif haqida ma’lumotlar:**

**Omoniddinova Durdonakhon Janobiddin qizi**

Farg’ona davlat universiteti, Lingvistika: ingliz tili yo’nalishi magistranti. e-mail: [durdonakhonnorinboeva@gmail.com](mailto:durdonakhonnorinboeva@gmail.com) +998978159605 <https://orcid.org/0009-0004-7119-0865>