**ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ**

***Розділ 2. Українська топонімія***

**Тема 9-11. Фонові оніми**.

Основні групи фонових онімів. Назви божеств: теонім –назви божеств; міфонім – назви міфічних істот; демонім –назви демонічних істот.Назви космічних об’єктів: Астронім (Космонім) – імена небесних тіл; Марсіонім – назви об’єктів на Марсі; Венусонім (Венесулонім) – назви об’єктів на Венері; Меркуріонім – назви об’єктів на Меркурії; Селеонім – назви об’єктів на Луні. Назви відрізків часу: хрононіми, еклезеонімами. Ідеоніми – назви пов’язані з духовною культурою. Етноніми – назв національностей.

**Тема 12-13.** **Класифікація термінів на позначення топонімів**.

Топоніміка як предмет лінгвістичного дослідження Теоретичні основи й джерела дослідження українського топонімікону Дослідження топонімічних класів української ономастики. Класифікація топонімічних класів. Семантико-структурні особливості українських топонімів. Принципи номінації українських топонімів: 1) номінація поселень за їх відношенням до людей; 2) номінація поселень за їх зв’язками з іншими об’єктами; 3) номінація поселень за їх властивостями та ознаками. Топонімікон Нижньої Наддніпрянщини. Представники топонімічних регіональних шкіл. Основні праці, присвячені регіональній топоніміці та топонімічним класам.

**Тема 14-15.** **Українська макротопонімія. Огляд наукових здобутків в цій галузі.**

Українська макротопонімія. Огляд наукових здобутків в цій галузі.

Українська макротопонімія. Огляд наукових здобутків в цій галузі. Семантико-структурні особливості макротопонімів як одного з класів ономастики. Семантико-структурні типи макротопонімів: відантропонімні, відтопонімні та відгідронімні. Способи творення українських макротопонімів: 1) назви, структурно оформлені на доойконімному рівні (первинні макротопоніми); 2) назви, структурно оформлені на ойконімному рівні (вторинні макротопоніми).

1. **Тема 16. Семантико-структурні особливості гідронімів**.

Теоретичні основи й джерела дослідження українського гідронімікону (сукупність гідронімічних назв). Гідронімічні класи: потамоніми – назви річок; гелоніми – назви болот; порейоніми – назви морів; океаноніми – назви океанів. Семантико-структурні особливості загальноукраїнських та регіональних гідронімів. Представники регіональних шкіл. Основні праці, присвячені регіональній гідроніміці.

**Рекомендована література**

**Основна**

1. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків, 1993. – С. 211.
2. Бондалетов В.Д. Русская ономастика. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с.
3. Боплан Г. Опис України. – Львів: Каменяр, 1990. – 300 с.
4. Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв’язках. – К.: Наукова думка, 1981. – 263 с.
5. Гідронімія Нижнього Подністров’я. – К.: Наукова думка, 1981. – 112 с.
6. Давньоруська ономастична спадщина в східнослов’янських мовах. – К.: Наукова думка, 1986. – 162 с.
7. Карагодин А.И. История запорожского края (1770 – 1917). – Запорожье: ЗДУ, 1998. – 285 с.
8. Карпенко О.П. Назви річок Нижньої Правобережної Наддніпрянщини. – К.: Наукова думка, 1989. – 192 с.
9. Коваль А.П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. – К.: Либідь, 2001. – 304 с.
10. Никонов В. Введение в топонимику. – М.: Просвещение, 1965. – 178 с.
11. Ономастика України першого тисячолітті нашої ери. – К.: Наукова думка, 1992. – 272 с.
12. Отін Є. С. Гідроніми Східної України. – К.: Вища школа, 1977. – 156 с.
13. Питання сучасної ономастики. – К.: Наукова думка, 1976. – 244 с.
14. Стрижак О. Назви річок Запоріжжя і Херсонщини. – К.: Наукова думка, 1967. – 24 с.
15. Стрижак О. Назви розповідають. – К.: Наукова думка, 1967. – 156 с.
16. Суперанская А. Что такое топонимика? – М.: Наука, 1985. – 177 с.

**Додаткова**

1. Желєзняк І.М. Гідронімія й проблема слов’янського етногенезу // Слов’янське мовознавство. – К.: Наукова думка, 1988. – С. 5 – 6.
2. Карпенко О.П. Літописне Білобережжя // Давньоруська ономастична спадщина в східно слов’янських мовах. – К.: Наукова думка, 1986. – С. 40 – 51.
3. Лучик В. Тюркізми в гідронімії Середнього Дніпро-Бузького Межиріччя // Мовознавство. – 1996. – № 2. – С. 6 – 8.
4. Масенко Л.Т. Тюрксько-українські взаємозв’язки і паралелі // Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв’язках. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 162 – 180.
5. Тищенко С. Живий склад Риму в мові і географічних назвах України // Дивослово. – 2004. – № 10. – С. 67 – 73.
6. Фоменко В. Звідки ця назва? – Дніпропетровськ, 1969. – 123 с.
7. Франко З.Т. Граматична будова українських гідронімів. – К.: Наукова думка, 1979. – 234 с.
8. Франко З. Хто ми ? Звідки родом ? – К.: Знання, 1990. – 48 с.
9. Шульгач В. Гідронімія басейну Стиру. Монографія. – К.: Наукова думка, 1993. – 143 с.
10. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 1. – 577 с.

## Словники

1. Етимологічний словник української мови: в 7 т. (Відп. ред О.С.Мельничук та ін.). – К.: Наукова думка, 1983 – 1985. – Т. І – ІІІ.
2. Словник української мови : в 11 т. – К.: Наукова думка, 1970 – 1980. – Т. І – ХІ.
3. Словник гідронімів України. – К.: Наукова думка, 1979. – 780 с.
4. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М.: Прогресс, 1964 – 1973. – Т. І – ІУ.
5. Чабаненко В.А. Великий Луг Запорозький. Історико-топонімічний словник. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999. – 330 с.
6. Чабаненко В.А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: ЗДУ, 1992. – Т. I – IV.
7. Янко М. Топонімічний словник України: Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 1998. – 432 с.

**Інформаційні ресурси**

1.Ільченко І.І. Антропонімія Нижньої Наддніпрянщини. Навчально-методичний посібник - <http://library.znu.edu.ua/newbook/index.php?action=url/view&url_id=63890>