**КУРСОВА РОБОТА**

**Тема: Типи стійких сполучень слів в офіційно-ділових текстах**

**ЗМІСТ**

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

**РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПІВ СТІЙКИХ СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ……………………....5**

1.1.Поняття та сутність стійких сполучень слів……………………………….5

1.2. Типи стійких сполучень слів……………………………………………….7

1.3. Особливості офіційно-ділових текстів……………………………………10

**РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ВЖИВАННЯ ТИПІВ СТІЙКИХ СПОЛУЧЕНЬ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ ТЕКСТАХ………………………………………………..14**

2.1.Стійки сполучення фахової мови………………………………………….14

2.2. Принципи аналізу стійких дієслівних сполучень…………………….….17

2.3. Уживання дієслівно-іменних сполучень в офіційно-ділових текстах….19

**ВИСНОВКИ………………………………………………………………..….24**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………..….26**

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Людський фактор, мовний потенціал особистості, стає важливим джерелом і чинником розвитку, де можна пізнати складну багатофакторну систему функціонування мови у напрямку пошуку рушійної сили самореалізації. Мова показує менталітет людей, що визначає специфіку світогляду та світогляду окремої людини. Проблема функціонування фразеологізмів посилюється швидким поширенням міжкультурних контактів, взаємозв’язком та взаємозалежністю мови та культури, особливостями індивідуальної мовленнєвої поведінки. Таким чином, фразеологія як мовна ознака стає джерелом базових знань про історію, географію та життя людей – носія мови.

**Мета теми** зумовлена потребою дослідити зміни, пов’язані з використанням типів стійких сполучень в українській діловій мові.

Під час написання даної роботи автор ставив мету теоретично дослідити функціонування типів стійких сполучень слів.

**Об'єктом дослідження** є стійкі словосполучення в українській мові.

**Предмет дослідження** – є типи стійких сполучень.

**Структура курсової роботи.** Курсова робота складається із вступу, двох розділів, підрозділів, висновків, списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – 27 с.

**РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПІВ СТІЙКИХ СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ**

**1.1.Поняття та сутність стійких сполучень слів**

Фразеологія «формувалася протягом століть, акумулюючи в собі життєвий досвід народу. У фразеологізмах найбільшою мірою виявляється національна специфіка мови, вони становлять найобразніше частину її лексики» [1]. Найбільш яскраве своє виявлення фразеологізми знаходять у живому мовленні народу як в усній, так і в письмовій формі, адже справжнє життя слова здійснюється тільки в мовленні. Більшість фразем виражають радість і страждання, сміх і сльози, любов і гнів, чесність і обман, працьовитість і лінощі (основні риси, прийманні людині).

Фразеологія (від гр. phrasis – вираз, зворот і logos – слово, вчення) – «сукупність усталених зворотів певної мови, а також розділ науки про мову, що вивчає стійкі словосполучення-фразеологізми, їх ознаки, поділ на групи, утворення і походження» [1, с. 295]. Отже, термін фразеологія має два значення: розділ мовознавства, що вивчає стійкі сполучення слів, їхній склад, будову та значення; сукупність стійких сполучень слів – фразеологічних одиниць певної мови.

Стійке сполучення двох і більше слів, яке в процесі мовлення відтворюється як готова словесна формула і звичайно являє собою семантичну цілість, називається фразеологічною одиницею, або фразеологізмом. У мові фразеологізми функціонують нарівні з окремими словами і становлять частину її лексики. Фразеологізми з однієї мови на іншу, як правило, дослівно не перекладаються [2, с. 56].

**1.3. Особливості офіційно-ділових текстів**

На початку ХХІ століття увага науковців різних галузей до функціонування офіційно-ділового стилю, й зокрема в професійній діяльності, посилюється. Він стає складником навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», що є обов‘язковою для вивчення студентами вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації. Одним із альтернативних підручників, укладених згідно з типовою програмою, затвердженою наказом МОН України, стає підручник Світлани Шевчук та Ірини Клименко [14], який спрямований на формування та розвиток комунікативної професійно орієнтованої компетенції особистості. Офіційно-діловий стиль розглядається як різновид функціональних стилів українськоії мови, подаються жанри стилю, які забезпечують документообіг, кадрово-контрактні питання.

Сьогодні офіційно-діловий стиль використовується в текстах законів, указів, статутів, постанов, положень, розпоряджень, офіційному справоведенні установ і організацій, у врегулюванні стосунків, взаємин між громадянами. Отож, сферою використання офіційно-ділового стилю є адміністративно-управлінська, державно-політична та правова, й освітня зокрема.

**РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ВЖИВАННЯ ТИПІВ СТІЙКИХ СПОЛУЧЕНЬ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ ТЕКСТАХ**

**2.1.Стійки сполучення фахової мови**

Офіційно-діловий стиль, на відміну від інших стилів сучасної української літературної мови, досить уніфікований, чіткий, точний та лаконічний. Характерними ознаками цього стилю є логічність, послідовність, інформативність, аргументованість та висока стандартизація. На лексичному рівні офіційно-діловому стилю притаманна велика кількість термінів, штампів, кліше.

Щоб зробити цікавим «сухе» ділове спілкування, П. Дудик радить збагатити його фразеологізмами, котрі «...використовуються, щоб наголосити на якомусь факті, підкреслити щось, а найчастіше – як засіб образного мислення і вираження певного значення, що надає мові емоційного забарвлення, а діловому публічному виступу переконливості і доказовості» [12, с. 179].

Л. Кулакевич наголошує на тому, що вживання фразеологізмів робить усне фахове спілкування цікавим, а мовлення оригінальним і влучним, вносить елемент неофіційності в ділове спілкування, знімає напруженість у конфліктних ситуаціях [13].

**2.2. Принципи аналізу стійких дієслівних сполучень**

Лексичність мови (lexicality of language) він порівнює з комбінаторикою фонем на фонологічному рівні (phonological patterning). На думку дослідника, послідовність фонем навіть у довгих словах чи ланцюжках слів зберігається у вербальній пам’яті мовців та відтворюється як одне ціле, і ця послідовність не є результатом вибору окремих фонем, поєднуваних заново кожного разу, коли вимовляємо слово. Результати аналізу корпусу текстів доводять, що певним сполученням лексем також властива сталість вживання, повторюваність в однаковому складі. Такі сполучення набагато частотніші на противагу вільним конструкціям, які є результатом відкритого вибору лексем і виступають виразниками відкритої моделі мови, яка є другорядною моделлю (secondary model), оскільки інший принцип, принцип ідіоматичності, домінує.

Лексична сполучуваність слова обмежується як мовними, так і позамовними факторами, однак, незважаючи на це, у мовознавстві говорять не лише про обмежену лексичну сполуваність слів, але й про вільну.

**2.3. Уживання дієслівно-іменних сполучень в офіційно-ділових текстах**

У дієслівно-іменному словосполученні сам процес або дія називається іменником (переважно віддієслівним). Саме цей іменник викликає недовіру у деяких лінгвістів, оскільки, на відміну від дієслова, він лише називає процес і, позбавлений дієслівних категорій, – виду, часу, способу, – робить виклад сухим і неемоційним. Нарікання на недостатність виражальних можливостей віддієслівного іменника порівняно з дієсловом цілком слушні. Але розглядаючи місце виражального засобу в будь-якій мовній системі, слід проаналізувати, чи не відіграють певної ролі у більш широкому використанні цього засобу його додаткові (структурні, стилістичні чи семантичні) потенції.

**ВИСНОВКИ**

Підсумовуючи зазначимо, що фразеологічні одиниці походять від словосполучень і речень, про що свідчить їх структура. Вони існували насамперед у вигляді вільних сполучень (фразеологічних прототипів), але набули ширших характеристик у процесі фразеологізації. Фразеологічні одиниці - це насамперед стійкі словосполучення. Це закінчені фрази, які не створюються в мовленні як вільні фрази, а працюють у підготовленому вигляді. Компоненти фразеологічної одиниці зазвичай втрачають своє значення, а семантика фразеологічної одиниці не є сумою значень її складових слів. Структура фразеологізмів відносно стабільна, що ускладнює впорядкування слів.

Правильний, комунікативно виправданий добір слів та найдоцільніших граматичних форм у документах дає змогу передати офіційну інформацію стандартизовано, логічно, точно, згідно з нормами створення текстів цього функціонального різновиду мови, що сприятиме оптимізації спілкування на офіційному рівні та забезпеченню комунікативної досконалості ділового мовлення.