**Ольга Ситенко**

*Уманський державний*

*педагогічний університет*

*імені Павла Тичини*

*(м. Умань, Україна)*

**ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ**

**ЯК СПОСІБ ОПИСУ МОВИ**

Останнім часом активно розвивається один з напрямів функціональної граматики, що базується на понятті поля, зокрема функціонально-семантичного поля. Цей аспект функціональної граматики спрямований на опис функцій будови мови (граматичних форм, лексики, синтаксичних конструкцій тощо) в їхній взаємодії з відповідним середовищем, парадигматичним або мовленнєвим. Лінгвістичні енциклопедичні видання «поле» визначають як «сукупність мовних одиниць, об’єднаних спільністю змісту (іноді спільністю формальних показників) та відображають поняттєву предметну та функціональну подібність позначуваних явищ» [4, с. 380–381]. Поля або угруповання, які виділяються на ґрунті певних ознак, презентують формування з характерними для будь-якої системи зв’язками та відношеннями, та одночасно притаманними лише їм власними специфічними рисами. Поле може поєднувати у своєму складі нерівнорядні мовні засоби, які належать до різних граматичних класів або мовних ярусів.

«Основна спільна риса будови лінгвістичних об’єктів – це наявність центральних і периферійних явищ» [2, с. 23]. Як будь-яке системно-структурне об’єднання ФСП має певну конфігурацію, для якої характерна «максимальна концентрація полеформувальних ознак у центрі та неповний набір цих ознак при можливім послабленні їхньої інтенсивності на периферії» [1, с. 42]. Дослідники О. В. Гулига та О. І. Шендельс виділяють ядро (домінанту граматико-лексичного поля), що характеризується як конституент, який «а) є спеціалізованішим для вираження певного значення; б) передає його однозначніше; в) використовується систематично» [3, с. 10]. О. В. Бондарко звертає увагу на такі ознаки, що складають основу для виділення центра у протиставленні «центр/периферія»: «а) зосередження, максимальна концентрація специфічних ознак, що характеризують певне угруповання; б) зосередження зв’язків, відношень, перебування певного явища у сфері тих ліній, що зв’язують елементи певного угруповання, участь у максимальній кількості опозицій; в) максимальне функціональне навантаження; ґ) найбільша спеціалізованість певного мовного засобу або системи цих засобів для реалізації певної семантичної функції; г) регулярність, висока частота функціонування певного мовного елемента» [1, с. 214–217].

Поле будь-якої категорії складається із сукупності компонентів, що вибудовується в певну ієрархію щодо віддаленості або наближеності до польового ядра. На цій підставі говоримо про концентрично-кільцеву організацію ФСП, де розрізняється ядро, приядерне та периферійне кола; при цьому кола поділяються на відповідні зони, в яких реалізується вторинна семантика категорії.

Наприклад, ФСП здрібнілості англійської мови – моноцентричне, що свідчить про чітко окреслений центр та периферію. У межах ФСП здрібнілості англійської мови провідна роль належить системі аналітичних засобів – ад’єктивно-субстантивним словосполученням: Пр+Ім. Наприклад, *a little girl, a narrow road, a young boy, a tiny table* тощо. Ядро досліджуваних мов характеризується однобічним вираженням значення здрібнілості ад’єктивним конституентом. У рамках концентрично-кільцевої організації ФСП в англійській мові ядро є найпродуктивнішим, що мотивується більшим навантаженням ядерної площини аналітичними елементами в германських мовах та свідчить про меншу затребуваність інших структурно твірних чинників.

Отже, дослідження мови за польовим принципом дає можливість для комплексного вивчення мовних явищ, оскільки аналізоване мовне явище розглядається на усіх мовних рівнях з застосуванням усіх лексико-граматичних розрядів слів.

**ЛІТЕРАТУРА**

1. Бондарко А. В. Теория морфологических категорий / А. В. Бондарко. – Л.: Наука, 1976. – 254 с.

2. Бондарко А. В. Функциональная грамматика / А. В. Бондарко. – Л.: Наука, 1984. – 136 с.

3. Гулыга Е. В. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке / Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс. – М.: Просвещение, 1969. – 184 с.

4. Ярцева В. Н. Лингвистический энциклопедический словарь / В. Н. Ярцева.– М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.