**ЗМІСТ**

**ВСТУП**…………………………………………………………………………….**3**

**ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЇЇ СЛОВНИКОВЕ БАГАТСТВО**…………………………………………………………………...**4-5**

**СЛОВНИКОВИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**………………………………………………**6-7**

**РОЛЬ СЛОВНИКІВ У РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ТА ЇЇ НОРМАТИВНОЇ СИСТЕМИ**………………………………………………….**8**

**ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ВИДАТНІ СЛОВНИКОВІ ВИДАННЯ**……………………………………………………..**9**

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛОВНИКОВОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ В УКРАЇНІ**…………………………………………………………………………**10**

**ВИСНОВКИ**…………………………………………………………………......**11**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**……………………………………**12**

**Вступ**

Тема "Словникове багатство української літературної мови" охоплює дослідження словникового складу та словникових особливостей української літературної мови. Це означає вивчення кількісних та якісних характеристик словникового складу мови, таких як кількість слів, їх різноманітність, вживання, стиль та сфери застосування. Дослідження цієї теми також включає вивчення ролі словників у розвитку літературної мови та нормативної системи. Крім того, тема досліджує лексикографічну діяльність в Україні, зокрема, видатні словникові видання, та актуальні проблеми словникової лексикографії в Україні. Розуміння словникового багатства української літературної мови має важливе значення для збереження та розвитку української мови та культури в цілому, тому ця тема є актуальною для лінгвістів, культурологів, істориків та всіх, хто цікавиться українською мовою та культурою.

Ця тема є дуже актуальною, оскільки вивчення словникового складу та особливостей мови є важливою складовою розвитку мовознавства та літературознавства в Україні. На сьогодні в Україні спостерігається процес активної мовної політики, яка має на меті збереження та розвиток української мови як державної мови та одного з важливих компонентів національної ідентичності.

Дослідження словникового багатства української літературної мови допомагає не тільки зберегти національну мову, але й розширити її словниковий склад та вдосконалити нормативну систему мови. Також дослідження цієї теми має велике значення для лінгвістів, культурологів, істориків та всіх, хто цікавиться українською мовою та культурою, оскільки дозволяє глибше зрозуміти особливості української мови, її розвиток та взаємозв'язок з культурою.

Також важливо вивчення словникового багатства української літературної мови для підготовки високоякісних словників та лексикографічних видань, які є необхідними для забезпечення правильного вживання слів та збереження стійких фразеологізмів у мові. Крім того, дослідження цієї теми може допомогти у покращенні навчального процесу та розвитку відповідних методик викладання української мови як дисципліни в університетах та школах.

**Історія української мови та її словникове багатство**

Історія української літературної мови сягає своїми коріннями далеко в минуле. На території України виникло багато давніх культур, кожна з яких мала свою мову. Проте саме українська мова, виникла на основі слов'янської мовної групи, була найбільш поширеною і зуміла зберегтися до наших днів.

Українська літературна мова виникла у XIV столітті із застосуванням церковнослов'янської мови та місцевого говіркового словника. Перші пам'ятки української писемності датуються X-XI століттями і є церковними документами, написаними глаголичним та кириличним алфавітом.

З XVI до XVIII століть українська літературна мова була відома як "руська мова", або "малоросійська мова", і використовувалася для написання віршів, прози, релігійних творів, щоденників та інших літературних жанрів. Це був час розквіту української культури та літератури, але також і час глибоких соціальних, політичних та культурних змін.

У XIX столітті українська літературна мова пережила значний розвиток та стала відома як "українська мова". У цей період були створені багато творів української літератури, які відображали життя, історію та культуру українського народу. Це був час відродження української культури та національної свідомості.

У XX столітті українська літературна мова продовжувала розвиватися, але була піддана великим випробуванням під час двох світових воєн та періоду радянської влади. Під час цих періодів були заборонені та переслідувалися багато творців української літератури, а мова була піддана політичному тиску та сильному російському впливу.

Після отримання Україною незалежності українська літературна мова отримала новий розмах. З'явилися нові автори та творці, які продовжували розвивати українську літературу та популяризувати мову. Сьогодні українська літературна мова є офіційною мовою держави та використовується в усіх сферах життя.

У світі сучасна українська література набуває все більшого визнання та популярності. Також сьогодні ведуться активні дискусії про правильність та відповідність сучасного українського словника та граматики, про розвиток української мови в епоху глобалізації та інтернету. Тому тема історії української літературної мови залишається актуальною та важливою.

Словникове багатство української літературної мови - це сукупність слів та виразів, які використовуються в українській літературі та характеризують мову як високохудожню форму вираження думок, почуттів та емоцій.

Українська літературна мова має давню історію, яка багата на різноманітність впливів та етапи розвитку. Словникове багатство української мови сформувалось в результаті цього довгого процесу розвитку і складається з багатьох тисяч слів та виразів, що мають свою власну історію та зв'язані зі своєю культурою та традиціями.

Українська літературна мова має велике значення для культури та національної свідомості українців, оскільки через неї відбувається передача знань, ідей та цінностей від покоління до покоління. Багатство словника використовується у творчості письменників, поетів, драматургів та інших творчих особистостей, що дозволяє створювати унікальні твори мистецтва та підвищує престиж української літератури у світі.

Актуальність теми словникового багатства української літературної мови полягає в тому, що сьогодні в Україні відбувається процес активного використання іноземних слів та термінів, що може призвести до зменшення вживання унікальних українських слів. Тому важливо зберігати та пропагувати українське словникове багатство, а також досліджувати його еволюцію та зв'язок з культурою та історією України. Також важливо звернути увагу на роль технологій та масової культури у формуванні словникового багатства, адже вони впливають на мовну практику та сприяють поширенню нових слів та виразів.

Дослідження словникового багатства української літературної мови має значення не лише для філології та лінгвістики, а й для культурології, історії, політики та економіки. Знання української мови та її словникового багатства є необхідним для формування національної свідомості та збереження культурної спадщини.

**Словниковий склад української мови: кількісні та якісні характеристики**

Українська мова має дуже багатий словниковий склад.Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Проте, на думку багатьох вчених, ця цифра є досить умовною, оскільки українська мова постійно збагачується новими словами, які виникають у зв'язку з розвитком технологій, культури, науки та інших сфер життя.

Також важливо зазначити, що українська мова має досить високу частотність вживання слів, тобто певні слова вживаються набагато частіше, ніж інші. Наприклад, деякі дослідження показують, що лише 1000 слів становлять близько 70% вживаних слів української мови.

Крім того, українська мова є досить синтетичною, що означає, що багато значень відображається в одному слові, залежно від контексту. Наприклад, слово "бігти" може мати значення "бігти швидко", "бігти з кимось разом", "бігти з рушницею" та інші.

Також важливо зазначити, що українська мова має багато синонімів та антонімів, що дозволяє виражати одне і те ж значення за допомогою різних слів, що підсилює виразність мовлення та дозволяє використовувати різні стилістики у мовленні.

Якісні характеристики словникового складу української мови пов'язані зі структурою та походженням слів, їхніми значеннями та вживанням. Основні якісні характеристики словникового складу української мови наступні:

Структура слів: українська мова належить до індоєвропейської мовної родини та має складну структуру слів. Вона складається зі звукового складу та морфологічної будови, яка включає корені, префікси, суфікси, закінчення та інші морфеми.

Походження слів: словниковий склад української мови має багате походження. Більшість слів української мови мають слов'янське походження, але також є багато слів, які походять з інших мов, таких як латинська, грецька, тюркська, німецька, англійська та ін.

Значення слів: словниковий склад української мови містить слова з різними значеннями, які можуть залежати від контексту вживання, стилістичного забарвлення та інших факторів.

Вживання слів: слова української мови можуть мати різні стилістичні відтінки та вживатись у різних сферах життя. Так, наприклад, деякі слова можуть бути вживані тільки в науковому дискурсі, а інші - тільки в розмовній мові.

Отже, якісні характеристики словникового складу української мови відображають багатоаспектність та багатоманітність цієї мови, яка розвивалась протягом багатьох століть.

Кількісні характеристики словникового складу української мови відрізняються залежно від джерела, з якого вони беруться. Зазвичай кількість слів у мові оцінюють на основі словників та інших лексикографічних праць, результати яких можуть відрізнятися від реальної кількості слів у мові, оскільки не всі слова входять до лексикографічних джерел.

Згідно з останніми даними, на початку 2020-х років українська мова налічувала понад 300 тисяч слів. З них близько 70 тисяч є загальновживаними, тобто тими, що використовуються в мовленні звичайних людей.

Також варто зазначити, що українська мова має значну кількість діалектних та регіональних слів, які можуть відрізнятися від загальновживаних слів за значенням, вимовою або написанням. Наприклад, у південних регіонах України вживають слово "каша" замість загальновживаного "каші", а на Закарпатті замість "червоний" частіше вживають "червоний чик".

Важливо зазначити, що кількість слів у мові постійно збільшується завдяки новим словам, які виникають внаслідок наукового, технічного, культурного та іншого розвитку суспільства. Тому словниковий склад української мови є постійною інтересною та актуальною темою для дослідження та вивчення.

**Роль словників у розвитку літературної мови та її нормативної системи**

Словники відіграють важливу роль у розвитку літературної мови. Вони є необхідним інструментом для вивчення мови, формування та збереження її норм та стандартів, а також для забезпечення її якісного функціонування.

Однією з важливих ролей словників є систематизація лексики та нормативне встановлення значень слів. За допомогою словників можна визначити, яким чином певне слово вживається в мові, яке значення має в певному контексті, які синоніми та антоніми має це слово, які аспекти його значення варто враховувати.

Словники також є інструментом для збагачення лексичного складу мови та її фразеології. Вони можуть включати нові слова та вирази, що стали уживатися в мові, в результаті чого словниковий склад мови постійно збагачується.

Крім того, словники є важливим джерелом інформації про мову. Вони містять інформацію про історію та етимологію слів, стиль та граматику мови, її культурні та соціальні аспекти. Це дозволяє краще розуміти мову та її розвиток в часі.

Загалом, словники є необхідним інструментом для розвитку літературної мови та її нормативної системи, а також для забезпечення її якісного функціонування.

Нормативна система словників є однією з основних складових частин розвитку літературної мови. Словник відображає стан мови на певний момент часу та є головним довідковим джерелом для користувачів мови. Нормативні словники встановлюють правила вживання слів та їх значень у літературній мові, забезпечують її стабільність та уніфікацію.

Одним з найбільш відомих словників, що регулюють вживання слів у літературній мові, є "Словник української мови" під ред. Б. Грінченка. Цей словник був виданий у 1907 році та став першим в Україні відомим словником, який мав нормативний характер. Надалі він переходив у власність різних видавництв та редагувався різними фахівцями, які доповнювали та коригували його. Сучасною нормативною версією цього словника є "Словник української мови" за ред. І. К. Білодіда, який був виданий у 2018 році.

Окрім цього, існують також спеціалізовані словники, які регулюють вживання слів у конкретних галузях знань, наприклад, "Термінологічний словник зі спортивної медицини", "Енциклопедичний словник з інформаційних технологій", "Словник-довідник з історії України" тощо.

Таким чином, словники мають важливу роль у розвитку літературної мови, оскільки вони не тільки фіксують наявні лексичні одиниці, але й регулюють їх вживання та сприяють уніфікації мови.

**Лексикографічна діяльність в Україні: видатні словникові видання**

Лексикографічна діяльність в Україні має довгу історію. Початки створення словників на українській території сягають XVII століття, коли відбувався процес формування української літературної мови.

У XVIII-XIX століттях з'явилися перші словники, які фіксували словниковий склад української мови. Серед них можна назвати "Словник української мови" П. Яцика (1798), "Словник української мови" Ф. П. Котляревського (1832), "Словник української мови" М. І. Пушкаря (1843-1844) та інші.

У XX столітті лексикографічна діяльність в Україні набула нового розмаху. З'явилися словники різних типів і напрямків, які фіксували словниковий склад української мови в різних контекстах.

Один з найбільш відомих словників – "Словник української мови" М. Т. Ломоносова – був виданий у 1956 році. Цей словник був складений на основі сучасної лексикографічної технології та відображав сучасний стан української мови.

У другій половині XX століття лексикографічна діяльність в Україні була активною. Були видані такі словники, як "Словник синонімів української мови" О. О. Пономаренко (1964), "Етимологічний словник української мови" О. С. Мельничука (1973-1982), "Академічний тлумачний словник української мови" (1970-1980) та інші.

Продовжуючи тему лексикографічної діяльності в Україні, можна зазначити, що національні словники стали необхідністю в процесі розвитку літературної мови. Зараз в Україні діє декілька проєктів зі створення нових словників та оновлення вже чинних.

Одним із найбільш відомих інститутів, який займається лексикографією, є Інститут української мови ім. О.О.Потебні НАН України. Цей інститут веде роботу над створенням таких словників, як "Словник української мови", "Етимологічний словник української мови", "Словник давньоукраїнської мови", "Словник діалектів української мови" та інші.

Також, в Україні діє інтернет-словник "СУМ-онлайн", який містить більше ніж 120 тисяч статей, та декілька видань, присвячених лексикографії, зокрема "Сучасний тлумачний словник української мови" та "Тлумачний словник української мови" В.Т.Бусела.

Робота над словниками в Україні є важливою, оскільки дозволяє не тільки зберігати словникове багатство української мови, але й забезпечувати її розвиток та адаптацію до потреб сучасного суспільства. Водночас створення словників є складним та маломістким процесом, що потребує високої кваліфікації та знань з різних галузей мовознавства.

**Актуальні проблеми словникової лексикографії в Україні**

Попри значний прогрес у створенні словників української мови, існують деякі актуальні проблеми, які потребують уваги та вирішення.

Одна з найважливіших проблем полягає у зборі та аналізі нових слів та виразів, які з'являються в мові з прискоренням технологічного розвитку та зміни соціальних та культурних умов. Це може призвести до відставання словникової лексикографії від актуальної мовної ситуації.

Ще одна проблема полягає у дотриманні стандартів та правил при підготовці словникових видань. Неодноразово відзначалась невідповідність визначень, помилки в написанні слів та їх перекладі, а також відсутність повної та певної інформації про джерела та дату написання визначень.

Також важливою проблемою є фінансування лексикографічної діяльності та забезпечення високої якості видань. Створення словників вимагає значних витрат часу та грошей, а також залучення висококваліфікованих фахівців.

До інших проблем можна віднести відсутність системи оновлення словників та забезпечення їх актуальності, недостатнє використання комп'ютерних технологій у лексикографії та недостатня кількість фахівців, які можуть займатися підготовкою словникових видань.

Розв'язання цих проблем потребує спільних зусиль держави, наукових установ, видавництв та громадськості з метою збереження та розвитку словникового багатства української мови.

**Висновки**

У результаті дослідження теми "Словникове багатство української літературної мови" було зроблено наступні висновки:

- Словниковий склад української літературної мови є досить великим і розмаїтим, що забезпечує можливість вираження різноманітних смислів та ідей.

- Нормативні словники мають важливе значення у розвитку літературної мови та утвердженні її стандартів. Вони відображають стан розвитку мови на певний момент часу і допомагають користувачам мови дотримуватись правильного вживання слів і виразів.

- Лексикографічна діяльність в Україні має багатовікову історію. Вона розвивалась залежно від політичних, культурних та інших факторів.

- Найбільш актуальні проблеми словникової лексикографії в Україні полягають у вдосконаленні нормативних словників, розробці спеціалізованих словників та створенні електронних словників, що відповідають вимогам сучасного користувача мови.

Отже, словникове багатство української літературної мови є важливою складовою її розвитку. Розробка та вдосконалення словників є необхідною умовою для збереження і розвитку мовної спадщини та утвердження стандартів мовлення.

**Список використаних джерел**

1. Лексикографія сучасної української мови : метод. матеріали, навч. слов., для студентів ін-ту журналістики. Київ : Київ. ун-т, 1994. 117 с.
2. Великожон В. Історія створення підручників з української мови: від давнини до 80-х років 20 століття. Київ : НДІУ, 2008. 88 с.
3. Кровицька О. Українська лексикографія : теорія і практика. Львів : Ін-т українознавства ім.І.Крип`якев. НАН України, 2005. 175 с.
4. ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО... - Український центр культурних досліджень. URL: <https://www.facebook.com/ukrccs/photos/a.222475815163751/910042499740409/?type=3> (дата звернення: 03.03.2021).
5. Хрустик Н. М. Сучасна українська літературна мова : Морфеміка. Словотвір: Практикум: Навч. посіб. для студентів вузів. Київ : Центр навч. літ., 2005. 136 с.