ПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНУ

па курсе «Беларуская мова» для студэнтаў 2 курса сацыяльна-педагагічнага факультэта спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя»

 (дзённая форма атрымання вышэйшай адукацыі)

1. Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа. Літаратурная мова як адна з формаў нацыянальнай мовы, яе прыметы і асаблівасці. Нормы беларускай літаратурнай мовы.

2. Гістарычныя ўмовы і этапы развіцця беларускай мовы.

3. Фанетыка як раздзел мовазнаўства. Лінейныя фанетычныя адзінкі і іх характарыстыка.

4.Артыкуляцыйная класіфікацыя галосных гукаў. Пазіцыйныя змены галосных гукаў. Аканне і яканне. Прыстаўныя галосныя гукі.

5. Пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні галосных гукаў.

6. Артыкуляцыйная класіфікацыя зычных гукаў.

7. Асіміляцыя і дысіміляцыя зычных гукаў. Фанетычнае падаўжэнне зычных. Адрозненне падаўжэння ад марфемнага падваення.

8. Сцяжэнне зычных гукаў на стыку кораня і суфікса, прыстаўкі і кораня. Спрашчэнне груп зычных.

9. Зычны [ў] і яго паходжанне. Дзеканне і цеканне. Прыстаўныя зычныя гукі.

10. Пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні зычных гукаў.

11. Склад, тыпы складоў. Прынцыпы складападзелу ў беларускай мове.

12. Націск у беларускай мове. Інтанацыя, яе кампаненты і роля ў маўленні.

13. Арфаэпія. Прычыны адхіленняў ад арфаэпічнай нормы. Вымаўленне галосных.

14. Вымаўленне зычных і спалучэнняў зычных.

15. Беларускі алфавіт. Суадносіны паміж літарамі і гукамі. Прынцыпы беларускай графікі. Нялітарныя графічныя сродкі.

16. Змест і задачы арфаграфіі. Асноўныя паняцці арфаграфіі.

17. Фанетычны прынцып сучаснай беларускай арфаграфіі і заснаваныя на ім правілы.

18. Марфалагічны прынцып сучаснай беларускай арфаграфіі і заснаваныя на ім правілы. Традыцыйныя і дыферэнцыйныя напісанні ў сучаснай беларускай мове.

19. Правапіс галосных **о, э–а; е, ё–я**; правапіс галосных у складаных і складанаскарочаных словах; правапіс спалучэнняў галосных у іншамоўных словах.

20. Правапіс **і, ы, й** пасля прыставак. Правапіс **ў–у**.

21. Правапіс прыстаўных галосных і зычных. Правапіс зычных у канцы прыставак. Правапіс падоўжаных зычных.

22. Правапіс звонкіх і глухіх, свісцячых і шыпячых. Правапіс д–дз, т–ц.

23. Правапіс некаторых спалучэнняў зычных у корані слова, на стыку прыстаўкі і кораня, кораня і суфікса.

24. Правапіс мяккага знака і апострафа.

25. Правапіс вялікай літары.

26. Напісанні слоў разам, праз злучок і асобна.

27. Слова як асноўная адзінка мовы. Функцыі слова.

28. Лексічнае і граматычнае значэнне слова. Асноўныя тыпы лексічных значэнняў.

29. Мнагазначнасць слова. Спосабы развіцця мнагазначнасці.

30. Амонімы і іх тыпы. Размежаванне лексічнай аманіміі і мнагазначнасці. Паронімы.

31. Сінонімы і іх тыпы. Функцыі сінонімаў у маўленні. Антонімы і іх тыпы. Стылістычнае выкарыстанне антонімаў.

32. Спрадвечна беларуская лексіка ў слоўнікавым складзе беларускай мовы.

33. Запазычаныя словы ў лексічнай сістэме беларускай мовы. Шляхі асваення іншамоўных слоў. Экзатызмы і варварызмы. Інтэрнацыянальная лексіка. Калькі і іх віды.

34. Лексічныя запазычанні са славянскіх і неславянскіх моў, іх семантычныя, і фанетыка-марфалагічныяпрыметы.

35. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання.

36. Стылістычныя разрады лексікі.

37. Актыўная і пасіўная лексіка.

38. Прадмет і задачы лексікаграфіі. Энцыклапедычныя і лінгвістычныя слоўнікі і іх тыпы.

39. Фразеалогія як раздзел мовазнаўства. Асаблівасці фразеалагізма як моўнай адзінкі. Сістэмнасць у фразеалогіі.

40. Класіфікацыя фразеалагізмаў: паводле ступені семантычнай злітнасці кампанентаў; структурна-граматычныя тыпы фразеалагізмаў; фразеалагізмы і часціны мовы.

41. Марфемная будова слова: паняцце марфемы. віды марфем і іх характарыстыка.

42. Аснова слова. Гістарычныя змены ў аснове слова.

43. Спосабы беларускага словаўтварэння.

44. Марфалогія як раздзел граматыкі. Асноўныя паняцці марфалогіі.

45. Часціны мовы як лексіка-граматычныя класы слоў. Прынцыпы размежавання часцін мовы. Сістэма часцін мовы.

46. Назоўнік як часціна мовы. Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў.

47. Катэгорыя роду назоўнікаў: спосабы вызначэння роду і іх выкарыстанне, назоўнікі агульнага роду, несупадзенне роду некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.

48. Катэгорыя ліку назоўнікаў: спосабы вызначэння, адзіночна- і множналікавыя назоўнікі, несупадзенне ліку некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.

49. Катэгорыя склону назоўнікаў. Асноўныя значэнні склонаў.

50. Сістэма скланення назоўнікаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове: субстантыўнае, ад’ектыўнае і змешанае скланенне і іх характарыстыка.

51. Першае субстантыўнае скланенне назоўнікаў: правапіс склонавых канчаткаў, асаблівасці скланення.

52. Другое субстантыўнае скланенне назоўнікаў: правапіс склонавых канчаткаў, асаблівасці скланення.

53. Трэцяе субстантыўнае скланенне назоўнікаў: правапіс склонавых канчаткаў, асаблівасці скланення. Скланенне рознаскланяльных назоўнікаў.

54. Прыметнік як часціна мовы. Якасныя прыметнікі і іх асаблівасці. Адносныя прыметнікі. Прыналежныя прыметнікі.

55. Скланенне прыметнікаў: ад’ектыўнае, змешанае, нулявое.

56. Дзеяслоў як часціна мовы. Спрагальныя і неспрагальныя формы. Інфінітыў.

57. Пераходныя, непераходныя дзеясловы. Зваротныя, незваротныя дзеясловы.

58. Катэгорыя ладу і часу дзеяслова.

59. Катэгорыя трывання і стану дзеяслова.

60. Спражэнне дзеясловаў. Форма- і словаўтварэнне дзеясловаў.

61. Дзеепрыметнік як іменная форма дзеяслова Утварэнне дзеепрыметнікаў у беларускай мове.

62. Дзеепрыслоўе як форма дзеяслова. Утварэнне і ўжыванне дзеепрыслоўяў у мове.

63. Прыслоўе як часціна мовы. Разрады прыслоўяў паводле значэння.

64. Утварэнне прыслоўяў. Правапіс прыслоўяў.

65. Прыназоўнік як часціна мовы. Разрады прыназоўнікаў паводле паходжання, будовы, ужывання са склонамі, выражэння значэння.

66. Злучнік як часціна мовы. Разрады злучнікаў паводле структуры, паходжання, спосабу ўжывання, функцыянальнага значэння.

67. Размежаванне падпарадкавальных злучнікаў і злучальных слоў.

68. Часціцы як часціна мовы. Разрады часціц паводле структуры, паходжання, значэння.

69. Значэнне і ўжыванне часціц **не, ні**. Правапіс **часціц.**

70. Выклічнік як часціна мовы. Разрады выклічнікаў паводле паходжання, значэння. Гукапераймальныя словы.