**ЛЕКЦІЯ 2**

**Частини мови як основні морфологічні одиниці.**

**Класифікації частин мови в сучасному українському мовознавстві**

**План**

1. Частини мови. Гомогенні і гетерогенні класифікації частин мови. Принципи і критерії виділення частин мови.

2. Традиційна система частин мови. Самостійні і службові частини мови.

3. Системи частин мови за М. А. Жовтобрюхом і Б. М. Куликом, В. О. Горпиничем, І. К. Кучеренком.

4. Частини мови у функційно-категорійній граматиці.

**1. Частини мови. Гомогенні і гетерогенні класифікації частин мови**

**Частини мови –** великі групи морфологічних слів, виокремлювані за певними ознаками та об’єднані в семантико-граматичні класи.

**Морфологічне слово** – найбільша морфологічна одиниця, яка охоплює сукупність варіантів тієї самої лексеми та являє собою одиницю-конструкцію, утворену із морфем.

Слово як лексична одиниця належить до «відкритих класів» (ми постійно утворюємо нові слова), морфологічне слово – до «закритих» класів (частин мови, які не можна утворити за бажанням).

Виокремлення ознак (принципів і критеріїв) поділу слів на частини мови – одне із центральних питань морфології. Залежно від цих критеріїв були різні спроби класифікації частин мови.

**Гомогенні і гетерогенні класифікації частин мови**

**Гомогенні** – класифікації частин мови, здійснені на основі одного критерію. Перші спроби класифікації слів за частинами мови були гомогенними – брали до уваги або лише лексичну семантику слів, або тільки морфологічні ознаки, або синтаксичну роль.

**Гетерогенні** – класифікації частин мови, здійснені на основі застосування комплексу критеріїв.

Сучасні класифікації частин мови є гетерогенними.

**2. Традиційна система частин мови. Самостійні і службові частини мови**

Ознаки слів повнозначних частин мови:

1) мають самостійно виражене лексичне значення, співвідносні з поняттями, тобто виконують номінативну функцію: *будинок, ліс, синій, солодкий, малювати, бігати, увечері, холодно;*

2) морфологічні значення: іменник і прикметник – *рід, число, відмінок*, дієслово – *вид, час, спосіб*;

3) функціюють як окремі члени речення: *Тихо шуміли сосни*;

4) похідні слова кожної частини мови мають свої засоби творення: *садок, лісок, сільський, міський, перейти, перебігти*.

Ознаки службових слів:

1) не мають самостійного лексичного значення: *в, на, під, через; і, а, та*;

2) незмінні, не мають морфологічних значень;

3) в реченні не виконують самостійної синтаксичної функції.

**3. Системи частин мови за М. А. Жовтобрюхом, В. О. Горпиничем, І. К. Кучеренком**

**Система частин мови за М. А. Жовтобрюхом, В. О. Горпиничем**

**Самостійні частини мови Службові частини мови**

іменник прийменник

прикметник сполучник

займенник частка

числівник

дієслово

прислівник

слова категорії стану (станівник) **Окремо**

модальні слова (модальник) вигук

**Система частин мови за І. К. Кучеренком**

Вихідним і провідним при визначенні поняття «частина мови» та граматичній класифікації слів І. Кучеренко вважає реальне значення слова, підкреслюючи, що специфікою реального значення слова в кінцевому підсумку визначаються і граматичні його атрибути.

Усі слова мають реальне значення, тому всі частини мови повнозначні.

**І. Кучеренко виділив 7 частин мови:** іменник, прикметник, числівник, дієслово, прислівник, частки, сполучник.

Обґрунтував безпідставність виділення **прийменників** як окремої частини мови; щодо них він уживав термін прийменникові слова та розглядав у складі прислівників узагальненого значення.

**Займенники**з їхньою узагальнено-вказівною семантикою І. Кучеренко теж не виділяє в окрему частину мови, а розглядає у складі іменників, прикметників, числівників і прислівників, **дієприкметники, порядкові числівники** зараховує до прикметників.

**Вигуки**І. Кучеренко розглядав у складі часток.