**ЛЕКЦІЯ 1**

**СИНТАКСИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ І СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ВІДНОШЕННЯ**

ПЛАН

1. Основні типи синтаксичних зв’язків: предикативний, підрядний і сурядний, їхні диференційні ознаки. Форми синтаксичних зв’язків: координація, узгодження, керування і прилягання.
2. Недиференційований синтаксичний зв’язок і подвійний синтаксичний зв’язок як периферія системи синтаксичних зв’язків.
3. Семантико-синтаксичні відношення. Взаємозв’язок семантико-синтаксичних відношень і синтаксичних зв’язків.

**ТИПИ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип зв’язку** | **Ознаки** | **Де представлений** |
| Предикативний | двобічний (взаємозв’язок), передбачуваний, обов’язковий, закритий,  форми – взаємозалежна координація, співположення | реченнєвотвірний для простих двоскладних речень та  складних речень зі взаємозалежними частинами |
| Підрядний | однобічний, буває передбачуваний і непередбачуваний, буває обов’язковий і необов’язковий, закритий, представлений кількома різновидами; форми – узгодження, керування, прилягання | реченнєвотвірний для складнопідрядних речень, модифікаційний для простих речень (поширює прості речення) |
| Сурядний | неспрямований, буває відкритий і закритий; форма – незалежна координація | реченнєвотвірний для складносурядних речень, модифікаційний для простих речень (ускладнює прості речення) |
| Недиференційований | диференційні ознаки розмиті | реченнєвотвірний для складних речень, у яких розмита межа між сурядністю і підрядністю (частина безсполучникових речень) |
| Подвійний | одночасно поєднує три компоненти речення | характерний для подвійного присудка та дуплексива |

**ВИДИ ПІДРЯДНОГО ЗВ’ЯЗКУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Підвид | Різновид |  | Вияв |
| Детермінантний (приреченнєвий) | Власне-детермінантний (власне-приреченнєвий) |  | Залежний компонент пояснює увесь предикативний центр (у простому реченні) або всю головну частину (в складнопідрядному реченні). | Буває в простому й складнопідрядному реченні. |
| Детермінантно-корелятивний (приреченнєво-корелятивний) |  | Залежний компонент пояснює всю головну частину і приєднується за допомогою сполучного слова, співвідносного зі змістом головної частини | Буває тільки в складнопідрядному реченні. |
| Прислівний | Власне-прислівний | Валентно зумовлений | Залежний компонент визначений семантикою пояснюваного слова, тобто його валентністю | Буває в простому й складнопідрядному реченні. |
| Валентно не зумовлений | Залежний компонент визначений частиномовними ознаками пояснюваного слова | Буває в простому й складнопідрядному реченні. |
| Прислівно-корелятивний |  | Підрядна частина пояснює співвідносне займенникове слово в головній частині. | Буває тільки в складнопідрядному реченні. |
| Опосередкований | Опосередковано-приреченнєвий |  | У простому реченні залежний компонент (відокремлено-уточнювальний член речення) через посередника пояснює весь предикативний центр.  У складнопідрядному реченні підрядна части через посередника пояснює всю головну частину | Буває в простому реченні з відокремлено-уточнювальними членами й у складнопідрядному реченні. |
|  | Опосередковано-прислівний |  | У простому реченні залежний компонент (відокремлено-уточнювальний член речення) через посередника пояснює весь предикативний центр.  У складнопідрядному реченні підрядна части через посередника пояснює окреме слово в головній частині | Буває в простому реченні з відокремлено-уточнювальними членами й у складнопідрядному реченні. |