**05.10.2022**

**Стрембицька Л.А.**

**Українська мова**

**6 клас**

**Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні слова.**

**Тема:**Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні слова.

**Мета:**навчальна: датипоняття про загальновживані й стилістичнозабарвлені слова;розвивальна: розвиватигнучкістьмисленняучнів;виховна: виховуватиуважне та шанобливеставлення до слова.

**Групи слів за вживанням: загальновживані, стилістично забарвлені слова, діалектизми, професійні слова і слова-терміни, просторічні слова, жаргонізми**

Найбільший тематично-стилістичний шар лексики мовистановлять **загальновживані слова**, які використовуються вільно, без будь-яких обмежень. Ці слова пов’язані зі спільними для більшості носіїв мови поняттями, водночас є звичайними, зрозумілими для широкого загалу назвами предметів і явищ довколишньої дійсності: батьківщина, воля, добро, земля, молоко, ні, одна, повітря, син, так, я.

Вони характеризуються стійкістю основних значень, тобто більшість слів зберегли в сучасній мові ті самі значення, що їх зафіксовано в найдавніших пам’ятках писемності (бігти, вода, мати, перший, три). Водночасцей склад може зазнавати змін, поповнюючись новими поняттями, що стають загальновідомими (атомний, банк, екологія, комп’ютер, мрія, президент, робот),

**Діалект** (гр. dialektos «наріччя») — говір, місцевий різновид мови.

Слова (стійкісловосполучення), що не входять до складу лексичної системи літературної мови, а є елементами лексики певногодіалекту, називаються **діалектизмами**. Це місцеві назви понять загальнонародної мови: кожанок (кожушок), бараболя (картопля), жалива (кропива), вивірка (білка), когут (півень); назви предметів і понять, не поширюваних за межі певного говору: баюр (вид пояса), гачі (вид штанів); слова, відмінні за значенням від слів загальнонародної мови: гора (горище), пироги(вареники).

Діалектизмии збагачуютьукраїнську ову, особливо синоніміку. Вони використовуються у художніхтворах для відображення життя і мови людей певної місцевості. «Коли Іванові минуло сімліт, він уже дивився на світ інакше. Він знав багато. Знав, що на світіпанує нечиста сила, щорідник (злий дух) править усім; що в лісі повно лісовиків, які пасуть свою маржинку: оленів, зайців і серен; що там блукає веселий чугайстир, який зараз просить стрічного в танець та роздирає нявки; що живе в лісі голос сокири. Вище, по безводних далеких недеях, нявки розводять свої безконечні танки, а по скелях ховається щезник» (М. Коцюбинський).

**Професійна лексика**

**Професіоналізми**(лат. professio «заняття, фах») — слова та словосполучення, характерні для мови людей певних професій. Це переважно назви знарядь виробництва, назви трудових процесів, спеціальні професійні вислови. Оскільки професіоналізми вживають на позначення спеціальних понять лише у сфері тієї чи іншої професії, ремесла, промислу, вони не завжди відповідають нормам літературної мови. Професіоналізми виступають як неофіційні синоніми до термінів. З-поміж професіоналізмів можна вирізнити науково-технічні, професійно-виробничі, просторічно-жаргонні.

1. Слова та словосполучення, притаманні мові моряків: кок — кухар; камбуз — кухня; кубрик — кімната відпочинку екіпажу; бак — носова частина корабля; ходити в море — плавати.

2. Професіоналізми працівників банківсько-фінансової, торговельної та подібних сфер: знятикасу, підбити, прикинути баланс.

3. Назви фігурви щого пілотажу в льотчиків: штопор, бочка, петля, піке тощо.

4. Професіоналізми користувачів персональних комп’ютерів: мама — материнська плата; клава — клавіатура; скинути інформацію — переписати; вінт — вінчестер.

5. Професіоналізми музикантів: фанера — фонограма; ремікс — стара мелодія у новій обробці; розкрутити (пісню, ім’я) — розрекламувати.

6. Для деяких професіоналізмів є характерним зміщення наголосу із традиційної унормованої позиції на інший склад: ато'мний, компа'с, Мурма'нськ, рапо'рт тощо.

Здебільшого професіоналізми застосовуються в усному неофіційному мовленні людей певного фаху. У писемній мові професіоналізми вживаються у виданнях, призначених для фахівців (буклетах, інструкціях, порадах).

Професіоналізми використовують також літератори з метою створення професійного колориту, відтворення життєдіяльності певного професійного середовища у своїх творах

Терміни вживають науковці, військові, спортсмени, діячі. Мистецтва у своїй професійній діяльності. Це слова, що називають певні поняття:

– науки: (звук, екологія, спрощення, психоаналіз);

– техніки: (детектор, процесор, динамік);

– мистецтва: (аріозо, інтермецо, амплуа).

Слова, що вживаються лише в усному побутовому мовленні, називають **просторічними**. У художніх творах їх використовують для надання зображуваному зневажливої, грубуватої характеристики.

До просторічних слів належать також і росіянізми (русизми) – слова, запозичені з російськоїмови, що перебувають за межами української мови і не зафіксованіїї словниками: слідуючий (замість наступний).

Поза загальновживаною мовою стоять **жаргонізми**(з франц. Пташина мова) – слова абовислови, уживані невеликою групою людей. Спілкуючись, ці люди додають до свого мовлення специфічні емоційнозабарвлені слова: класно, тусуватися, прикольний.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Теоретичні відомості і вправи за підручником.

Дібрати по 2-3 терміни, професіоналізми; просторічні слова, діалектизми. Зі словами І і II груп скласти речення й записати в зошит.