Мартыновіч Данііл, група ПА - 6

**Назоўнік. Несупадзенне ў родзе, ліку і скланенні назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.**

**Назоўнік як часьціна мовы**

**Назо́ўнік** — [часьціна](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B" \o "Часьціна мовы) [мовы](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0" \o "Мова), якая абазначае прадмет і адказвае на пытаньні «*хто?*», «*што?*».

Да гэтай часьціны адносяцца назвы:

* асобаў ([бацька](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0" \o "Тата), [сястра](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0" \o "Сястра), касманаўт);
* жывых істот ([сабака](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0" \o "Сабака), [качка](https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1), [акунь](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C" \o "Акунь), [яшчарка](https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%88%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1" \o "Яшчарка (старонка не існуе)), [муха](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0));
* рэчаў ([партфель](https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1" \o "Партфель (старонка не існуе)), [кніга](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%B0" \o "Кніга), [аловак](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA" \o "Аловак));
* зьяваў прыроды (мароз, дождж, навальніца);
* зьяваў грамадзкага жыцьця ([камунізм](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC" \o "Камунізм), выбары, спаборніцтва);
* дзеньняў (бег, касьба, малацьба);
* і інш.

Усе гэтыя словы маюць якасьць агульным для іх значэньня — прадметнасьць. Граматычным сродкам выражэньня прадметнасьці зьяўляюцца:

* род,
* лік,
* склон.

У сказе назоўнік часьцей бывае дзейнікам, або дапаўненьнем. Прыклад:  
Усьміхаліся першыя зоркі і вечар расінкі растрос. ([Я. Пушча](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8D%D0%BF_%D0%9F%D1%83%D1%88%D1%87%D0%B0))  
Цяпер салодкія маліны свае галовы хіляць ніц. ([П. Глебка](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%B0))  
Назоўнік у сказе можа быць таксама выказьнікам, азначэньнем, акалічнасьцю:  
І ўсё ж такі акіян — гэта шчодрасьць бяз краю. ([М. Танк](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BC_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA))  
Словы Антаніны Міхайлаўны балюча адгукнуліся ў сэрцы Лабановіча. ([Я. Колас](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81))  
А пад гарой Дняпровы хвалі зь вясны да восені шумяць. ([Я. Купала](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0))  
Назоўнікам звычайна выражаецца зваротак:  
Беларусь, я твой воін й адданы сын! ([П. Панчанка](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0))  
Ой ты, месяц, любы дружа, паплыві на мора. ([А. Русак](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA))

**Лексіка-граматычныя разрады**

**У назоўнікаў выдзяляюць наступныя разрады:**

* Агульныя й уласныя
* Канкрэтныя й абстрактныя
* Адушаўлёныя й неадушаўлёныя
* Зборныя й рэчыўныя.

**Агульныя назоўнікі**

Агульныя назоўнікі — гэта назвы цэлых злукаў (сукупнасьцяў) аднародных прадметаў, зьяваў, паняцьцяў:

* [чалавек](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BA), [горад](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4" \o "Горад), [рака](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B0), [калгас](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%81" \o "Калгас), [паштоўка](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%9E%D0%BA%D0%B0" \o "Паштоўка).

**Уласныя назоўнікі**

Уласныя назоўнікі даюць імя адной асобе, жывёле ці прадмету:

* [Скарына](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B%D1%81%D0%BA_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B0), Васіль, Пушок, [Беларусь](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C), [Дняпро](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE" \o "Дняпро), [Менск](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA" \o "Менск), [Карпаты](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B).

**Канкрэтныя назоўнікі**

Канкрэтнымі назоўнікамі называюць назвы прадметаў, што існуюць у навакольнай рэчаіснасьці:

* [будынак](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BA), [крэсла](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8D%D1%81%D0%BB%D0%B0" \o "Крэсла), [дрэва](https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1" \o "Дзерава (старонка не існуе)), [яблык](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D0%BA" \o "Яблык).

**Абстрактныя назоўнікі**

Да абстрактных назоўнікаў належаць назоўнікі, якія абазначаюць назвы пачуцьцяў, дзеяньняў, станаў, якасьцяў:

* чэсьць, страх, назіраньне, сьмеласьць, чырвань.

**Адушаўлёныя назоўнікі**

Адушаўлёныя назоўнікі абазначаюць назвы жывых істот — людзей, зьвяроў, птушак, рыб, насякомых:

* [цётка](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0), вучань, [мядзьведзь](https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B7%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D1%8C&action=edit&redlink=1" \o "Мядзьведзь (старонка не існуе)), [чапля](https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1" \o "Чапля (старонка не існуе)), акунь, [пчала](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0" \o "Пчала) (пытаньне хто?)

**Неадушаўлёныя назоўнікі**

Неадушаўлёныя назоўнікі — назвы прадметаў, якія не адносяцца да жывых істот:

* [дуб](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1), [камень](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C), [сьцяна](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%86%D1%8F%D0%BD%D0%B0" \o "Сьцяна), [гара](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0" \o "Гара), стол (пытаньне што?).

**Зборныя назоўнікі**

Зборныя назоўнікі абазначаюць сукупнасьць аднародных прадметаў як адно цэлае:

* чалавецтва, моладзь, агародніна, лісьце, карэньне, калосьсе, бярэзьнік.

**Рэчыўныя назоўнікі**

Рэчыўнымі назоўнікамі зьяўляюцца назоўнікі, якія абазначаюць назвы рэчываў аднароднага стану:

* [медзь](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D1%8C), [воўна](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%9E%D0%BD%D0%B0" \o "Воўна), [малако](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE" \o "Малако), [асьпірын](https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%8C%D0%BF%D1%96%D1%80%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1" \o "Асьпірын (старонка не існуе)), [лён](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD).

**Лік назоўнікаў**

Большасьць назоўнікаў маюць два лікі — адзіночны (горад, вуліца, акно) й множны (гарады, вуліцы, вокны). Адзіночны й множны лік маюць канкрэтныя назоўнікі. Яны зьмяняюцца па ліках. Бываюць назоўнікі, якія ня могуць зьмяняцца па ліках. Такія назоўнікі маюць або толькі адзіночны, або толькі множны лік.

**Адзіночны лік**

Да назоўнікаў, якія заўсёды ўжываюць адзіночны лік, адносяцца:

* уласныя: ([Горадня](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F" \o "Горадня), [Нёман](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%91%D0%BC%D0%B0%D0%BD" \o "Нёман), [Віцебшчына](https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%88%D1%87%D1%8B%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1" \o "Віцебшчына (старонка не існуе)), [«Полымя» (часопіс)](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%8F_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%81)))
* абстрактныя: барацьба, радасьць, сумленьне
* зборныя: сялянства, дзятва, насеньне, лісьце, зерне
* рэчыўныя: [цукар](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80" \o "Цукар), [масла](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0), [чай](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9), [пшаніца](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B0" \o "Пшаніца), [аміяк](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BA" \o "Аміяк), [чарніла](https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1" \o "Чарніла (старонка не існуе)).

**Множны лік**

Да назоўнікаў, якія маюць толькі множны лік, адносяцца назвы:

* парных і непадзельных прадметаў: [грудзі](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%96" \o "Грудзі), [дзьверы](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B" \o "Дзьверы), акуляры, лейцы, нажніцы
* рэчываў ці вырабаў: духі, дрожджы, касэрвы, крупы, каноплі
* адрэзкаў часу: [суткі](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%96" \o "Суткі), [канікулы](https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1" \o "Канікулы (старонка не існуе)), прыцемкі
* дзеяньняў, гульняў, народных звычаяў: выбары, [шахматы](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B), гарадкі, [дажынкі](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D1%96" \o "Дажынкі), дакопіны, [вячоркі](https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1" \o "Вячоркі (старонка не існуе))

Множны лік маюць некаторыя земскія ўласныя назвы: [Баранавічы](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%8B" \o "Баранавічы), Дубкі, [Самойлавічы](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%8B" \o "Самойлавічы), [Альпы](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B), Хібіны.

**Род назоўнікаў**

Кожны з назоўнікаў адзіночнага ліку належыць да аднаго з трох родаў:

* мужчынскі род (родны край, мой дзядуля, гэты падручнік, той шлях)
* жаночы род (родная краіна, мая бабуля, гэта кніга, тая дарога)
* ніякі род (птушаня, гальлё, акно)

Ёсьць яшчэ назоўнікі, якія належаць да **агульнага роду**:  
гэты [сьведка](https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1" \o "Сьведка (старонка не існуе)) і гэта сьведка,  
круглы [сірата](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0" \o "Сірата) і круглая сірата,  
наш ціхоня і наша ціхоня.

**Роды нескланяльных назоўніка**

Роды нескланяльных назоўнікаў іншамоўнага паходжаньня вызначаюцца наступным чынам:

* да мужчынскага роду адносяцца назвы асобаў, жывёл і птушак мужчынскага полу: ваенны аташэ, кітайскі кулі, вялікі шымпанзэ, ружовы фламінга, маленькі калібры
* да жаночага роду адносяцца назвы асобаў жаночага полу: мадам, місіс, фраў
* да ніякага роду адносяцца назвы неадушаўлёных прадметаў: новае атэлье, воднае пола, прасторнае фае, аўтарытэтнае журы

Род нескланяльных уласных назоўнікаў вызначаецца на аснове роду агульнага назоўніка:

* мужчынскі род: [Баку](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83), [Тбілісі (горад)](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96" \o "Тбілісі), [Крым](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC) (паўвостраў)
* жаночы род: [Місісіпі](https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BF%D1%96&action=edit&redlink=1" \o "Місісіпі (старонка не існуе)) (рака), Кіліманджара (гара), «Юманітэ» (газэта)
* ніякі род: Антарыо (возера)

Род нескланяльных складанаскарочаных назоўнікаў вызначаецца па апорнаму слову:

* мужчынскі род: ГВК (гарадзкі выканаўчы камітэт)
* жаночы род: [БНР](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9D%D0%A0) (Беларуская Народная Рэспубліка)

Назоўнікі, што ўжываюцца толькі ў множным ліку роду ня маюць: [сані](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96" \o "Сані), [шашкі](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96" \o "Шашкі), [Смалявічы](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%8B" \o "Смалявічы), [Карпаты](https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B).

**Скланеньні назоўнікаў**

Усе назоўнікі ў бедарускае мове маюць тры скланеньні:

* Першае скланеньне
* Другое скланеньне
* Трэцьцяе скланеньне

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **першае** | жаночага роду з канчаткам на***-а, -я*** | кватэр***а***, канап***а***, прац***а***, пральн***я***, лазьн***я***, Гал***я*** |
| мужчынскага роду з канчаткам на***-а, -я*** | бацьк***а***, мужчын***а***, дзядул***я***, сабак***а***, Кол***я*** |
| агульнага роду з канчаткам на***-а, -я*** | судзьдз***я***, чужаніц***а***, калег***а***, Жэн***я*** |
| **другое** | мужчынскага роду без канчатку | дом, стол, прас, ганак, мурог, пляц, падмурак |
| нiякага роду з канчаткам на***-а, -о, -е, -ё*** | сонц***а***, вакн***о***, пол***е***, жыцьц***ё***, вясельл***е***, паляваньн***е*** |
| **трэйцяе** | жаночага роду без канчатку | радасьць, Нарач, Беларусь, ноч, мыш, косьць |

**Нескланяльныя назоўнікі**

Назоўнікі іншамоўнага паходжаньня, якія не зьмяняюцца па склонах і ня маюць склонавых канчаткаў, зьяўляюцца нескланяльнымі. Склон такіх назоўнікаў вызначаецца па іх сувязі зь іншымі словамі ў сказе: былі ў кіно (М. скл.), ружовы флямінга (Н. скл.), у новае дэпо (В. скл.), на сёмай авэню (М. скл.), з ваенным аташэ (Т. скл.).

**Несупадзенне ў родзе, ліку і скланенні назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.**

Пад марфалагічнай інтэрферэнцыяй разумеюцца факты адхілення ад граматычных норм роднай мовы.

**1. Асноўнай прычынай адхіленняў ад нормы пры вызначэнні роду назоўнікаў з’яўляецца ўплыў рускай мовы, чаму спрыяе аднолькавая ці блізкая аформленасць слоў у роднасных мовах:**

- назоўнікі з аднолькавай марфемнай будовай у дзвюх мовах, так, словы сабака, фальш, летапіс, жывапіс, накіп, рукапіс, поступ, дроб, насып, цень, пыл, боль, шынель, мазоль, палын, подпіс у беларускай мове мужчынскага роду, у рускай — жаночага; назоўнік гусь у беларускай мове жаночага роду, у рускай — мужчынскага;

- назоўнікі, у якіх ёсць адрозненне ў марфемнай будове. Напрыклад: табака, туфля, жырафа, камода, пара, ухаба, цыкорыя, пратока ў беларускай мове жаночага роду, у рускай табак, туфель, жыраф, комод, пар, ухаб, цикорий, проток — мужчынскага роду; яблык, капыт у беларускай мове мужчынскага роду, у рускай яблоко, копыто — ніякага роду; у беларускай мове жыццё, жніво, брыво ніякага роду, у рускай жизнь, жатва, бровь — жаночага роду.

- назоўнікі, якія з’яўляюцца назвамі маладых істот у беларускай мове адносяцца да ніякага роду: кураня, шчаня, кацяня, казляня, у рускай — да мужчынскага: цыпленок, щенок, котенок, козленок.

**2. Катэгорыя ліку некаторых аднакарэнных назоўнікаў у беларускай і рускай мовах не заўсёды супадае.** Напрыклад,урускай мовеназоўнік бобы мае толькі форму мн. ліку, а ў беларускай -- боб адзіночнага ліку; назоўнік грудь можа ўжывацца ў рускай мове як у адзіночным, так і у множным ліку, а ў беларускай мове – грудзі мае толькі форму мн. ліку; дверь у рускай мове мае катэгорыю адзіночнага ліку, а ў беларускай – толькі форму мн. ліку дзверы; двойня у рускай мове – адзіночны лік, у беларускай – двайняты мае толькі форму мн. ліку; конопля у рускай мове мае толькі форму адз .ліку, а ў беларускай назоўнік каноплі мае толькі форму мн. ліку; рускі назоўнік монисто ўжываецца ў адзіночным ліку, беларускі маністы мае толькі форму мн. ліку; поведение ў рускай мове мае толькі форму адз. ліку, а ў беларускай паводзіны мае толькі форму мн. ліку; рускі назоўнік пригоршня ўжываецца ў адзіночным ліку, а беларускі прыгаршчы мае толькі форму мн. ліку; яровые ў рускай мовемае толькі форму множнага ліку, а ў беларускай ярына адз. ліку. Даволі шырока ў беларускай мове для абазначэння множнасці прадметаў выкарыстоўваюцца зборныя назоўнікі, якім няма адпаведнікаў у рускай мове, напрыклад: бярвенне, валоссе, зуб’е, пер’е, лісце, карэнне і г.д.



**3. З адрознення ў родзе вынікае несупадзенне ў скланенні:**

- беларускія словы тыпу *палын,пыл скланяюцца* як назоўнікі *стол, лес, сук,* а рускія *полынь, пыль –* як назоўнікі тыпу *сеть соль.* Іншы раз бывае несупадзенне тыпу скланення назоўнікаў, якія ў беларускай і рускай мовах належаць да аднаго роду: беларускія *морква, царква* скланяюцца як *вішня, трава* (I скланенне), а рускія *морковь і церковь –* як *соль* (III скланенне);па-рознаму, напрыклад, скланяюцца *дачка* ў беларускай мове і *дочь* у рускай*,матка і мать;*

*-* прыкметна часцейшае ўжыванне канчатка *–у, (-ю)* у родным склоне адзіночнага ліку назоўнікаў мужчынскага роду ў беларускай мове *(лесу, пяску, тварагу, жвіру, гравію, смаку, смутку, друку, гаю),* чым у рускай;

- гісарычнае чаргаванне канцавых зычных асновы *[г],[к],[х*] са свісцячымі *[з], [ц], [с]* ў Д. і М. склонах назоўнікаў 1-га скланення і назоўнікі 2-га скланення ў М. склоне *: кніга – кнізе, эканоміка – эканоміцы, эпоха – эпосе, бераг – беразе, луг – на лузе (рус. книге, экономике, эпохе, береге, на лугу);*

- назоўнікі 1-га скланення ў Д. і М. склонах адзіночнага ліку і назоўнікі 2-га скланення ў М. склоне адзіночнага ліку маюць пасля мяккіх асноў канчатак –і: *зямлі, пожні, у зямлі, на трамваі (рус. земле, в земле, на трамвае);*

-у беларускай мове назоўнікі мужчынскага роду *бацька, ваявода,дзядзька, стараста* маюць канчаткі 1-га і 2-га скланення*: бацька – бацьку, дзядзька – дзядзьку* (Д. і М. склоны адзіночнага ліку), *бацька – бацькам, дзядзька – дзядзькам, калега – калегам, музыка – музыкам, мужчына – мужчынам* (Т. склон адзіночнага ліку) . У рускай мове: *воеводе, старосте, воеводой, старостой;*

- у Н. склоне множнага ліку назоўнікі 2-га скланення маюць канчаткі -ы, -і: *палі, лясы, гарады, азёры, вокны;* толькі словы тыпу *–армянін* маюць канчатак –*е (армяне).* У рускай мове канчаткі *–и, -ы (столы, учебники), -а, –я (леса, учителя), -j-а (братья, сучья, сыновья), -е (армяне);*

-адсутнасць чаргаванняў на канцы асноў назоўнікаў 2-га скланення ў адзіночным і множным ліку: *брат – браты, сын – сыны*. Параўн. рус.: *брат – братья, сын – сыновья;*

-наяўнасць у назоўніках жаночага і ніякага роду ў Р. склоне множнага ліку канчаткаў -*аў(-яў) (-оў): брытваў, кафедраў, сенажацяў, постацяў, палёў, сыноў (рус.: бритв, кафедр, полей, сыновей);*

-назоўнікі на *–мя (полымя, семя, бярэмя і некаторыя іншыя)* у беларускай мове аб’ядноўваюцца па склонавых канчатках з назоўнікамі 2-га скланення:

*Р. полымя, семя, бярэмя, племя – як і поля, жыцця;*

*Д. полымю, семю,бярэмю, племю – як і полю, жыццю;*

*Т. полымем, семем, бярэмем, стрэмем – як і полем, здароўем;*

*М. у полымі, на семі, на бярэмі, у стрэмі – як і у полі, пры здароўі, у жыцці.*

У рускай мове назоўнікі на *–мя* захоўваюць старажытную асаблівасць скланення з *–ен* *(семени, бремени);*

-наяўнасць як варыянтнай формы назоўнікаў у Т. склоне множнага ліку тыпу *вачыма, дзвярыма (вачамі, дзвярамі)* і адсутнасць яе ў рускай мове.