Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

**ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРИСТЕТ**

**ІМЕНІ Ю.ФЕДЬКОВИЧА**

На правах рукопису

**Ткачівська Марія Романівна**

### УДК: 811.111’367.623’37

**СПОЛУЧУВАНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛВИОСТІ**

**ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОРТРЕТНОЇ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ**

**В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ**

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Науковий керівник –

доктор філлогічних наук,

професор Левицький В.В.

Чернівці – 2003**ЗМІСТ**

**ВСТУП ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­**...........................................................................................................................................4

**РОЗДІЛ 1**

**ВАЛЕНТНІСТЬ ТА СПОЛУЧУВАНІСТЬ У ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ**

**1.1. Системні відношення в мові** .................................................................................10

**1. 2. З історії дослідження теорії валентності** ............................................................13

**1.3. Трактування понять сполучуваності та валентності у сучасному мовознавстві**.................................................................................................................................16

**1.4. Статистичні прийоми та методи вивчення лексики**

**1.4.1.** Методи дослідження сполучуваності лексичних одиниць ......................23

**1.4.2.** Шляхи дослідження парадигматичних відношень у лексиці ..................25

**1.4.3** Визначення суттєвих зв’язків методом обчислення критерію

хі-квадрат (χ2) та коефіцієнта взаємної спряженості К (коефіцієнта Чупрова) .....................26

 **Висновки до першого розділу**........................................................................................31

**РОЗДІЛ 2**

**ПРИКМЕТНИК, ЙОГО СПОЛУЧУВАНІСТЬ ТА СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ**

**2.1. Основні характеристики сполучуваності прикметників**................................32

**2.2.** **Почерговість та послідовність у сполучуванні прикметників**........................36

**2.3. Класифікація прикметників** ..................................................................................45

**2.3.1.** Класифікація прикметників на позначення портретної

характеристики людини ..............................................................................................................48

**2.4. Частотні характеристики досліджуваних семантичних підкласів прикметників**

**2.4.1.** Інвентаризація німецьких прикметників на позначення портретної

характеристики людини...............................................................................................................49

**2.4.2.** Вибірка . Частотні характеристики підкласів прикметників на

позначення характеристики людини..........................................................................................50

**Висновки до другого розділу** .........................................................................................52

**РОЗДІЛ 3**

**СИНТАГМАТИЧНІ ТА ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ПРИКМЕТНИКАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОРТРЕТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ**

**3.1. Синтагматичні зв’язки прикметників на позначення портретної характеристики людини**

**3.1.1.** Вступні зауваги .......................................................................................................53

**3.1.2. Прикметники кольору** .........................................................................................54

**3.1.2.1.**Деякі особливості вживання прикметників кольору..............................54

**3.1.2.2.** Семантичні відтінки та частотність вживання прикметників кольору....56

**3.1.3. Прикметники форми і покрою** .........................................................................81

**3.1.4. Прикметники недоліку** ........................................................................................88

**3.1.5. Прикметники будови** ...........................................................................................92

# 3.1.6. Прикметники настрою .........................................................................................96

**3.1.7. Прикметники температури** .................................................................................98

**3.1.8. Прикметники стану**.............................................................................................101

**3.1.9. Прикметники поведінки, спритності та інстинкту**.......................................108

**3.1.9.1.** Прикметники поведінки..........................................................................108

**3.1.9.2.** Прикметники спритності.........................................................................112

**3.1.9.3.** Прикметники інстинкту .........................................................................113

**3.1.10. Прикметники вигляду**......................................................................................114

**3.1.11. Прикметники розміру та ваги**.........................................................................120

**3.1.11.1.** Прикметники розміру............................................................................121

**3.1.11.2.** Прикметники ваги..................................................................................128

**3.1.12. Прикметники походження**...............................................................................129

**3.1.13. Особистісні прикметники та прикметники розуму і знань**......................131

**3.1.13.1.**Прикметники розуму і знань..................................................................131

**3.1.13.2.** Особистісні прикметники......................................................................133

## 3.1.14. Компаративні прикметники............................................................................134

**3.1.15. Темпоральні прикметники (прикметники віку та часу)**...........................141

**3.1.16. Прикметники інтенсивності якості (або ступеня)**.......................................145

**3.1.17. Соціальні прикметники та прикметники оцінки**  ......................................148

**3.1.17.1.** Соціальні прикметники.........................................................................148

**3.1.17.2.** Прикметники оцінки.............................................................................151

**3.1.18. Прикметники положення**.................................................................................155

**3.1.19. Прикметники характеру**..................................................................................157

**3.2. Основні результати статистичного дослідження синтагматичних зв’язків**

**прикметників на позначення портретної характеристики людини**...............................160

**3.3. Парадигматичні відношення між досліджуваними підкласами прикметників**

 **3.3.1.** Вступні зауваги...........................................................................................162

 **3.3.2.** Парадигматичні відношення між класами прикметників на позначення портретної характеристики. Основні результати кореляційного аналізу.............................163

**3.4. Особливості вживання та специфіка сполучуваності досліджуваних прикметників у авторському стилі** ......................................................................................166

**Висновки до третього розділу**......................................................................................171

**ВИСНОВКИ** ..............................................................................................................................172

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ТА ЇХ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ**..178

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ** ............................................................................181

**ДОДАТКИ** .................................................................................................................................202

# ВСТУП

Теорія сполучуваності належить до актуальних проблем сучасного мовознавства і викликає велике зацікавлення як з точки зору загального мовознавства, так і прикладної лінгвістики. Вивчення проблематики сполучуваності та валентності збагачує наше уявлення про мовну картину світу, властивості різних типів мовних одиниць, їх місце в структурі мови. Дана теорія безпосередньо реалізується в практичному оволодінні іноземною мовою і через це знаходить своє вираження у методиці її викладання, а також у граматиці, лексикології, лінгвістиці в цілому, є суттєвою основою для укладання словників та автоматичного перекладу.

Зародки теорії про сполучуваність сягають античності (поняття повного та неповного присудка у стоїчній граматиці). У середні віки завдяки схоластам виникли терміни „соnnotatio, „абсолютні та відносні присудки”, значення яких дуже близьке до сучасного поняття валентності. Вже у VIII-у столітті з метою опису залежності непрямого відмінка від дієслова чи прийменника зустрічається термін „керування” („Rektion“) [231, с.104]. Близькі до поняття „валентність” вислови присутні у працях граматиків епохи Просвітництва, особливо Ґ.Ляйбніца [225] та Й.Майнера [226].

Найбільшого розквіту ця теорія зазнала в 30 – 90 роках ХХ сторіччя. Поштовхом для цього були дослідження засновників теорії валентності Л.Теньєра та С.Д.Кацнельсона.

Праці французького лінгвіста Л.Теньєра знайшли своє продовження у західній науці, а С.Д.Кацнельсона – у дослідженнях східноєвропейських мовознавців. У ФРН теорія сполучуваності ґрунтувалася в основному на дослідженнях Г.Брінкмана, Г.-Й Герінґера, К.Геґера, У.Енґеля, Й.Ербена, В.Флеміга, Г.Шумахера, а в НДР, орієнтованій з ідеологічних міркувань на російську науку, – В.Шмідта, Ґ.Гельбіга, В.Шенкеля, В.Бондціо, К.-Е.Зоммерфельдта і Г.Шрайбера. В англійському мовознавстві її розвивали Ч.Філмор, Й.Андерсон, Й.Робінсон, Р.Джекендорф та Д.Нільсен.

Вагомий внесок у розвиток радянської теорії сполучуваності здійснили B.А.Абрамов, В.Г.Адмоні, Ю.Д.Апресян, Г.А.Гречина, О.І.Москальська, І.Г.Ольшанський, М.Д.Степанова, А.В.Щербакова. Дослідження лексики за допомогою статистичних методів домінує у працях В.В.Левицького, Б.Н.Плотнікова, Р.Г.Піотровського, Ю.А.Тулдави, Р.М.Фрумкіної та інших. Крім фундаментальних праць, важливе місце займають словники сполучуваності (К.-Е. Зоммерфельдт, Ґ.Штарке, М.Д.Степанова, У.Енґель, Г.Шумахер). Хоча дане питання на досить високому рівні досліджується протягом більше п’ятдесяти років, останнім часом багатьма мовознавцями підкреслюється велика необхідність укладання словників сполучуваності [80, с.248]. Його вивчення зумовлене необхідністю виявлення різноманітних закономірностей та їхнього функціонування в мові, адже оволодіння іноземною мовою передбачає перш за все засвоєння норм лексичної сполучуваності. Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених дослідженню сполучуваності, в українській ґерманістиці за останні роки не було дисертації, в центрі уваги якої були б прикметники портретної характеристики людини. ***Актуальність***  зумовлена необхідністю конкретизації та систематизації текстового матеріалу з метою виявлення лексичних домінант у портретній характеристиці людини в різножанрових творах.

***Зв’язок*** роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в руслі наукових досліджень кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича (тему затверджено Вченою Радою університету, протокол №2 від 27 лютого 1997року; № 0199U001872).

***Об’єкт дослідження*** – лексико-семантична мікросистема прикметників, у якій виділено 19 семантичних підкласів.

***Предметом*** даної роботи є сполучуваність та семантично-функціональні особливості прикметників портретної характеристики людини з іменниками в сучасній німецькій мові.

***Матеріалом*** дослідження є вибірка з 39 творів сучасних німецьких, австрійських та швейцарських письменників: Г.Бьоля, К.Вольф, Ш.Гайма, К. Гайна, П.Гертлінґа, Ґ.Ґрасса, М.Вальзера, І.Бахман, В.Баум, Е.Гакля, Й.М. Зіммеля, Р.Вальзера, Ф.Дюрренматта, М.Фріша. Проаналізовано 4134 прикметники, які стоять в препозиції та постпозиції. Загальна кількість слововживань становить 780000. Відносна похибка вибірки складає 3%, що значно менше від критичної величини (33%).

***Метою дослідження*** є 1) вивчення вживання і сполучуваності прикметників з іменниками на рівні підкласів слів і виявлення обов’язкових та факультативних доповнень з представленням їх частотних характеристик; 2) вивчення парадигматичних відношень у мікросистемі прикметників на позначення портретної характеристики людини.

Відповідно до цього в дисертації ставляться такі ***завдання***:

1.Охарактеризувати стан вивчення у сучасній лінгвістиці питання сполучуваності й валентності прикметників.

2.Висвітлити проблематику почерговості та послідовності у сполучуваності німецьких прикметників.

3.Проаналізувати наявні семантичні класифікації прикметників та визначити їх нові основні семантичні підкласи.

4.Визначити закономірності функціонування прикметників портретної характеристики та проаналізувати їх семантичні ознаки.

5. Вивчити за допомогою статистичних методів сполучуваність прикметників, що позначають портретний опис людини.

6. Виявити на основі синтагматичних зв’язків парадигматичні відношення між виділеними підкласами прикметників.

7.Порівняти особливості вживання досліджуваних прикметників у різних авторів.

***Наукова новизна*** роботи полягає в тому, що в ній уперше:

– здійснена спроба власної класифікації прикметників портретної характеристики людини із виявленням закономірностей їх сполучуваності;

– представлена семантична та кількісна характеристика сполучуваності досліджуваних прикметників у німецькій мові;

– виявлено на основі аналізу фактичного матеріалу суттєві та несуттєві зв’язки прикметників на позначення зовнішності людини;

– встановлено парадигматичні відношення у мікросистемі прикметників на позначення портретної характеристики людини.

 ***Методологічними засадами***дисертації є загальнонаукові підходи до вивчення граматичних явищ, що ґрунтуються на дослідженнях про сполучуваність. Комплексний аналіз матеріалу дослідження здійснюється з використанням індуктивного методу, методу моделювання лексико-семантичних підкласів слів, інтуїтивно-логічного та лінгвостатистичного методів. У дисертації застосований критерій χ2 (хі-квадрат), основне завдання якого полягає у визначенні наявності відповідностей та розбіжностей між розподілом частот тих величин, що підлягають аналізу. За допомогою коефіцієнта взаємної спряженості К, у формулу якого входить величина «хі-квадрат», визначався ступінь зв’язку між досліджуваними явищами. Для ефективного використання цього статистичного методу було застосовано альтернативні чотирипільні таблиці.

 ***Теоретичне значення роботи*** визначається тим, що аналіз зв’язків та відношень між одиницями, які входять у досліджуване лексико-семантичне поле, дозволяє глибше виявити особливості організації прикметникової мікросистеми, як складової частини лексичної системи німецької мови. Цим дане дослідження розширює існуючі уявлення про структуру лексичного значення та синтагматичні зв’язки семантичних підкласів прикметників, зокрема на позначення портретної характеристики людини.

 ***Практичне значення дисертації.***Отримані результати можуть бути використані у вузівських лекційних курсах з лексикології та стилістики, спецкурсах, дослідницькій роботі студентів, магістрів, аспірантів, на практичних заняттях з німецької мови, а також знайти застосування для уточнення словникових статей, при написанні посібників та в подальших лінгвістичних дослідженнях.

***Термінологія дослідження:*** Слово, яке детермінує валентність, називається носієм валентності (Valenzträger). Доповнення (Ergänzungen) можемо називати також актантами (Aktanten), учасниками (Mitspieler), валентними партнерами (Valenzpartner). Однак у нашій роботі ми зупинимось на більш нейтральному терміні “доповнення”. Ті доповнення, які не є обов’язковими, називатимемо “даними” (Angaben) чи „вільними даними” (freie Angaben).

Щодо розмежування термінів “Fügungspotenz“ (потенційна сполучуваність) та „Valenz“ (валентність), слідом за Ґ.Гельбігом, „Fügungspotenz“ вважатимемо як загальне поняття. “Валентністю” ж позначатимемо тільки ті можливості сполучення слова з іншими словами, які виходять із його значення.

 ***Апробація дослідження.*** Результати дослідження обговорювалися на засіданні кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, були викладені в доповідях на міжнародних наукових конференціях „Семантика мови і тексту” (Івано-Франківськ, 2001, 2003). Основні положення дисертації відображені у 7 публікаціях.

 ***Структура роботи.*** Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел.

 У ***першому розділі*** „Валентність та сполучуваність у лінгвістичних дослідженнях” розглядаються теоретичні та методологічні засади дослідження сполучуваності в лінгвістиці, починаючи з історії виникнення терміна „валентність” до сьогодення, а також дається сучасне трактування понять „сполучуваність” та „валентність”, описуються статистичні прийоми та методи вивчення лексики.

У ***другому розділі*** „Прикметник, його сполучуваність та семантична класифікація” приділяється увага безпосередньо сполучуваності прикметників.

Оскільки при аналізі виявлена значна частина прикметників, що виступають не тільки означеннями, а й обставинами (аплікативний зв’язок), або кількома означеннями, у роботі наводяться деякі міркування щодо малодослідженого питання почерговості та послідовності у сполучуваності прикметників.

 У дослідженні здійснено огляд класифікацій прикметників провідних науковців та сучасних німецьких граматик. Пропонується власна класифікація прикметників на позначення портретної характеристики людини, яка лягла в основу даного дослідження.

Лексико-семантичне поле аналізованих прикметників складається із 19 груп, які передбачають характеристику ознак зовнішнього вигляду людини та ступінь їх виявлення. Розглядаючи близькі за значенням лексеми, ми встановили, що вони часто перебувають на рівні семантичної роздвоєності між групами прикметників (напр., розміру, форми та будови та ін.). Схожа невизначеність стосується й інших семантичних груп. Вона пояснюється не тільки об’єктивно-суб’єктивним поглядом на речі. При розподілі прикметників на групи увага звертається на комбінаторику дефініцій лексичних значень та основні тлумачні формули. При цьому обрамлюються значеннєві відтінки, представлені семантичним маркуванням переважаючої кількості прикладових позначень, що змусило кваліфікувати та описувати матеріал, підкреслюючи їх зіставлення та перехідні випадки.

 ***Третій розділ*** „Синтагматичні та парадигматичні відношення між прикметниками на позначення портретної характеристики людини в німецькій мові” присвячений визначенню суттєвих та несуттєвих зв’язків прикметникових груп із різним характером семантичного впорядкування, в яких реалізується позначення портретного опису і різнорідні його особливості, з використанням сучасних статистичних методів дослідження та їх аналізу. Характеристика частотних прикметників супроводжується даними про їх ступінь зв’язку та розгорнутими і скороченими прикладами з німецькомовних джерел. Увага звертається не тільки на суттєві зв’язки, засвідчені словниками, а й на значну кількість нетипових або несподіваних словосполучень, тобто таких, що рідко реалізуються контекстуально і залишаються потенційними одиницями мови. Основна кількість найчастотніших прикметників супроводжується їх семантичною характеристикою. Аналіз кожного параграфа починається із загального опису групи прикметників та формул їх тлумачення.

Під час аналізу в більшості груп демонструються приклади відповідних компаративних прикметників (*wasserhelle Augen)* і так званих спресованих лексем, таких, що здатні згортатися в композитне слово, тобто, із словотворчого погляду утворилися словоскладанням та суфіксацією (*eine langhaarige Frau –*  перетворення словосполучення із сильним керуванням у складне слово) та інших композитів, що корелюють із складовою частиною досліджуваної лексеми. Окремо проводиться аналіз компаративних прикметників як окремої своєрідної лексичної групи. Важливою ознакою композитів є те, що вони не завжди можуть впорядковуватися як антоніми. Тому під час аналізу для розгляду пропонуються прості прикметники, що виступають антонімічними парами здебільшого із спільним стилістичним використанням.

Як уже згадувалося, значна частина прикметників із виявленими в результаті дослідження суттєвими зв’язками належить до словникових реєстрів. З метою підтвердження наявності реєстраційних одиниць та їх словосполучень, використовувались такі словники: 1) ”Duden. Deutsches Universalwörterbuch“ (1989)[[1]](#footnote-1), у якому лексичне тлумачення значення реалізується в прикладах, 2) „Wörter und Wendungen“ (1981), де простежується широкий діапазон варіативності словосполучень та їх синонімічно-антонімічні ряди як діаметрально віддалені і наближені структурні засоби формування лексико-семантичної системи мови, 3) „Німецько-український фразеологічний словник” (1981), у якому засвідчені лексичні одиниці із слабким зв’язком компонентів та метафоризованим значенням, що закріплюється стійкими словосполученнями та фразеологізмами.

 Оскільки при внесенні слів у одномовні словники до уваги беруться методи семантичного визначення, в яких фіксуються стереотипні ознаки лексем та їх словосполучень, супроводжувані тлумачною довідкою, і рідше контекстуально залежні позначення, – останні виступають у дослідженні як малочастотні, а першим здебільшого притаманні суттєві зв’язки.

 У ***висновках*** підведено підсумки здійсненого нами аналізу, узагальнено власні спостереження та міркування. У ***додатках*** поміщені допоміжні таблиці та рисунки.

Повний обсяг дисертації складає 210 сторінок, з них 177 сторінок тексту, 9 –додатків, 24 – списку використаної літератури. Бібліографія налічує 282 найменування наукових джерел та 39 творів художньої літератури.

**ВИСНОВКИ**

Семантика слова розкривається не ізольовано, а у сполученні з іншими словами. Саме “сполучуваність лексико-семантичного варіанта в контексті” [79, с.83] дає можливість збагнути його справжнє значення.

1. У дисертаційному дослідженні розкривається зміст понять „сполучуваність” та „валентність”, проведений їх огляд від початку виникнення, розглядається взаємозв’язок синтаксичної та семантичної валентності, висвітлюються погляди багатьох науковців.

2. Запропоновані деякі міркування щодо послідовності та почерговості прикметників, які ще недостатньо вивчені в сучасній лінгвістиці. Аналізуючи твори німецькомовних авторів, здебільшого маємо справу зі сполучуваністю прикметника з іменником в його атрибутивній функції. Нами виявлено нерівномірний розподіл їх вживання як означення в препозиції та постпозиції (82% – 18%).

 За допомогою прикладів досліджено і описано поняття сурядність/почерговість та підрядність/послідовність. Послідовність відрізняється від почерговості насамперед непідмінністю прикметника. Почергові прикметники можуть вільно змінювати свої позиції. При цьому місце ад’єктивів у номінативній рамці, згідно з законом зростаючих членів речення Отто Бегаґеля, здебільшого залежить від кількості складів прикметника: коротший стоїть спереду, а довший після нього.

3. Введено класифікацію прикметників на позначення портретної характеристики людини, яка лягла в основу дослідження.

4. Запропоновано семантичне впорядкування кожної групи прикметників у цілому, а також частотних і значної кількості малочастотних ад’єктивів, засвідчених тлумачними формулами та проілюстрованих прикладами.

5. Результати дослідження показали, що за критерієм частотності підкласи прикметників суттєво відрізняються один від одного. Середня частота вживання підкласів прикметників становить 218. Найбільш частотними підкласами прикметників на позначення портретної характеристики в німецькій мові є [*Farbe*], [*Aussehen*], [*Zustand*], [*Temporal*] та [*Dimension*]. Їм належить біля 60% усіх зареєстрованих нами слововживань. Частота вживання переважної більшості (10 підкласів прикметників) перебуває в межах між 100 та 210. Підкласи з частотою від 20 до 100 становлять всього 6,5%. До них належать [*Temperatur*], [*Herkunft*], [*Lage*], [*Nachteile*].

6. Для виявлення синтагматичних зв’язків прикметників на позначення портретної характеристики людини ми скористалися статистичними методами, які дають змогу точно й ефективно визначити синтагматичний статус кожного окремого підкласу.

У роботі визначено, чи є суттєвим або ж несуттєвим перевищення емпіричних частот над тими, що очікуються, та визначено ступінь зв’язку між досліджуваними явищами. Результати статистичного аналізу виявили 244 суттєві словосполучення, більшість з яких занесені до словників. Найбільше значущих зв’язків зафіксовано у групах прикметників стану (47) кольору (36), вигляду (28) та розміру і ваги (23), найменше – у соціальних (3), спритності та інстинкту (3), поведінки (5), розуму та знань (5) і походження (5). Зовсім не зафіксовано – у групі компаративних та похідних прикметників.

*Прикметники кольору* на позначення портретної характеристики людини належать до однієї з найбільших груп (510). Досліджено сполучуваність кольоропозначень *schwarz, rot, weiß, braun, blau, grau, gelb, grün,* відтінків кольору: *blaß, bleich, blond* таспецифікатори *hell* і *dunkel.* Найбільш вживаними є кольори *schwarz* (109), *weiß* (87) та *rot* (77).

*Прикметники недоліку* описуються формулами тлумачення „позбавлені чогось”: розуму *(dumm)*, душевного тепла, чуйності (*trocken*), сердечності, душевності (*streng*), або „сповнені чогось”: злості, ворожнечі, недоброзичливості, гніву, люті (*schlecht, böse, tirisch böse).* Найбільш значущі зв’язки зафіксовано у словосполученнях *dummer Mann* та  *dumme Frau,* що позначають недостатній інтелектуальний рівень людини. Однак ця група прикметників не належить до найчастотніших. Це є свідченням того, що в німецькій літературі перевага надається позитивно забарвленим лексемам і, відповідно, позитивній характеристиці людини.

У групі прикметників, що характеризують *будову тіла*, представлені ад’єктиви, які описують властивості явищ із погляду зорового сприйняття та дотикових відчуттів. Вони належать до значеннєвих компонентів, що деталізуються як в об’єктивних, наближених до норми, так і в суб’єктивних тлумаченнях. До цієї групи належать прикметники *kräftig, stark, fleischig, muskulös*  та інші. Дослідженням виявлено найсильнішу сполучуваність stark + Mann.

Оскільки прикметники *поведінки, спритності та інстинкту* є семантично наближеними і малочисельними, ми об’єднали їх у одну групу. Для неї характерний семантичний компонент „ставлення до людей та до себе”, який визначає поведінку людини, стосується ознак її суспільного життя, дотримання або недотримання певних норм, правил, традицій, порядку і т.ін. У нашому дослідженні ми зупинилися на прикметниках, які характеризують людину як з позитивної, так і з негативної сторони: *vornehm, nett, freundlich, höflich, ruhig, rasch, energisch, schnell, schmächtig* та інші. Найсильнішим виявився зв’язок vornehm + Frau, що засвідчує неабияку увагу авторів у німецькомовній літературі до особистості жінки та її позитивних характеристик.

Порівняно невеликою, але важливою групою є *компаративні* прикметники. У роботі неодноразово підтверджувалося їх значення у системі мови. В основі компаративних прикметників лежить порівняння: *wasserblaue Augen*. Неабияку роль для них відіграють інтенсифікатори, утворені від віддієслівної чи іменникової основи, яка втратила своє основне значення і служить для підсилення: *stinkreich (sehr reich), saufrech (sehr frech), stocksauer (sehr sauer).* Вони набувають рис класифікаторів, що входять у систему термінів мови, займаючи полярні місця у градуюванні певних оцінок явищ. Компаративні прикметники розглядалися нами як спресовані лексеми та розгорнуті словосполучення (значення розгортається без особливої семантичної модифікації). Крім того, були визначені джерела порівняння компаративних прикметників та їх семантична різновидність при однакових композитних основах.

Широким діапазоном варіативності відзначаються *прикметники стану*. Відповідно до структури лексичного значення для них характерні різноманітні зв’язки із стилістично маркованими і вільними відповідниками. Їх широка палітра свідчить про особливо розгорнуте індивідуальне бачення автором стану людини. Існує ряд прикметників, у яких накреслюється тенденція до оформлення стилістично віддалених, хоча метафорично закріплених в мові, словосполучень. До таких належить прикметник *schwer:* schwere Zunge. Незважаючи на це, існує ряд загальних закономірностей, що засвідчує 39 суттєвих зв’язків. Виявлено, що значна частина прикметників стану не відзначається високою семантичною регулярністю і не потребує стандартних семантичних формул пояснення.

*Прикметники вигляду* описують властивості явищ з погляду зорового сприйняття людини, характеризують їх різновидні особливості та мають одну з найбільш виражених контекстуальних реалізацій (538) і 28 значущих зв’язків. У даній підгрупі широко представлені позитивно забарвлені лексеми. Негативно забарвлені становлять незначний прошарок серед загальної кількості прикметників та їх словосполучень. До найчастотніших належать *nackt, hübsch, schön, elegant, sympatisch, zart, (gut, schlecht) gekleidet*.Здебільшого вони мають спільний компонент семантичного впорядкування, у тлумаченнях яких засвідчуються формули ”приємний на вигляд, доглянутий, привертає до себе увагу”. Найвищі показники сполучуваності характерні для словосполучень *feuchte Augen*, *hübsches Mädchen*, *nackter Körper*, *gekleidete Frau*.

Одну з найбільших семантичних груп утворюють прикметники, що позначають *розміри* речей у трьох вимірах – довжина, висота, ширина, і визначають їх протяжність у просторі. При подачі реальних відношень автори реалізують вибір прикметника розміру, виходячи з реального чи видуманого об’єкта стосовно земної осі. Аналізом виявлено, що ці ад’єктиви здебільшого застосовуються як міра означеної та неозначеної висоти (18 суттєвих зв’язків) та довжини (4 суттєвих зв’язки). Найсильнішими з них є: klein + Mädchen, klein + Mann, groß + Auge, lang + Haar, kurz + Haаr.

*Прикметники походження* становлять невелику групу, що позначає належність до певного етносу: *bayrischer Mann*; національності: *holländische Frau*; виду діяльності: *ritterliche Handschuhe*, вплив соціального становища: *bäurisches Gesicht*; залежність від місця проживання*:* *altstädtischer Mann* тощо. Серед п’яти виявлених аналізом суттєвих зв’язків найбільш значущими є: національність + Mensch, регіональне походження + Mensch.

*Темпоральні прикметники* позначають час або відрізок часу, якому підпорядкована інформація, дані про тривалість життя або його етапи, в яких перебуває особа, існування речей, їх розвиток і виникнення об’єктивної реальності початку та кінця чи проміжного етапу між ними. Вони належать до однієї з чотирьох найбільших груп прикметників (397 од.). Часто читачеві пропонується самостійне визначення точності часу чи віку: *die ältliche Person*. Для вираження значення наднормативності інтенсивність прикметника, що позначає старший вік, підсилюється префіксами *ur-* та *sub-*: *ein subalternes Wesen*, *uraltes Gesicht*. До найчастотніших ад’єктивів із суттєвими зв’язками належать *alt* (5) та *jung* (6).

 *Прикметники ступеня*, які характеризують ступінь вияву інтенсивності, якості предмета, його забарвлення тощо, часто уточнюються тлумаченнями „незначний, нижчий або значний, більший від звичайного за інтенсивністю порівняно з прийнятою нормою”. Для дослідження обрано найбільш вживані лексеми: *riesig, mager, hager, winzig, laut, leise, tief*, *hell* та інші. Серед ступеневих прикметників, у яких наголошується на високому чи низькому ступені ознак, існує низка сполучуваностей, які є носіями характеристики їх насиченості, звучності та яскравості в портретній характеристиці людини. Найсильнішими зв’язками є: mager + Körper, laut + Stimme, leise + Stimme. Високі показники сполучуваності прикметників ступеня підтверджують свою сталість фіксацією у словниках.

*Соціальні прикметники* позначають становище людини у суспільстві та її соціальну вартісність, підпорядкування загальноприйнятим правилам з точки зору суб’єктивно-об’єктивного оцінювання. Найчастіше соціальні прикметники *arm* та *reich* сполучаються з іменниками *Mensch, Frau та Mann.* Зв’язки reich + Mann, а також два наступні з однаково високими показниками: arm + Frau, arm + Mann є найсуттєвішими.

 *Прикметники оцінки* характеризують вартісність речей та їх відповідність установленим нормам. Оцінка здебільшого представляє загальноприйняту думку, пов’язану з культурою поведінки, поглядами, переконаннями та іншими якостями людини та з матеріальним станом речей. Але оскільки вона може здійснюватися окремим індивідом, то буває цілком суб’єктивною. Найсполучуванішими прикметниками оцінки є *gut, schlecht, teuer, billig* та ін. Найсильнішими зв’язками визнано: gut + Frau, billig + Zubehör, teuer + Zubehör.

*Прикметники положення*, які належать до однієї з найменших груп, визначають місце предмета у просторі стосовно земної осі. При характеристиці положення беруться до уваги визначені суспільством позначення, що використовуються у повсякденному житті і яких навчаються. Найбільш адекватно значення представлені антонімічною парою *recht – link* з такими суттєвими зв’язками : *link + Hand*, *recht + Hand*.

Для *прикметників характеру* притаманні ознаки, що вказують на ставлення до інших людей (*gutmütig, gnädig*), а також мають семантичний компонент „представляти себе” (*stolz*). До найуживаніших ад’єктивів даної групи належать: *gutmütig, lieb, zart, gnädig, hart, gut, ehrlich, stolz, starr* та інші. Аналізом засвідчено такі суттєві зв’язки: ehrlich+Gesicht, gnädig+Frau.

Важливе місце у семантичній структурі посідають переносні або метафоризовані значення. При визначенні суттєвих зв’язків прямі та переносні значення не вирізнялись, а розглядалися цілісно, як частина семантичної структури позначень взагалі.

7. За допомогою кореляційного аналізу досліджувалися парадигматичні відношення між прикметниками. Його результати виявили між підкласами прикметників сильні, середні або слабкі семантичні зв’язки, які умовно поділено на три групи. До найбільшої (сильні зв’язки) входять дев’ять підкласів, що становить 48% від загальної кількості: 10-12 зв’язків; до другої (середні зв’язки) – шість підкласів (31%): 4-9 зв’язків, до третьої (слабкі зв’язки) – чотири підкласи (22%): 0-1 зв’язок. Найбільшу кількість сильних та середніх парадигматичних відношень утворюють підкласи [*Aussehen*], [*Bau*], [*Temporal*], [*Privativ*], [*Soziale*], найменшу – [Form] [*Grad*], [*Lage*]. Підклас прикметників [*Temperatur*] не вступає у парадигматичні відношення з дослідженими прикметниками.

 8. Вивчення авторського стилю виявляє у різних авторів нерівномірний розподіл тих чи інших груп прикметників при однаковому обсязі текстів. Це залежить перш за все від індивідуального стилю кожного автора та форми викладу. Дослідженням виявлено, що прикметники кольору та стану домінують у творах усіх авторів, а найменш частотними є прикметники вигляду та розміру. Найнижча частотність вживання прикметників спостерігається у творах Г.Бьоля та П.Гертлінґа. Найвищі показники сполучуваності прикметників стану у В.Баум; кольору – у М.Фріша, Ф.Дюрренматта та Й.М.Зіммеля; розміру – у В.Баум ; темпоральних: в – І. Бахманн та К.Гайна; форми – у К.Вольф та Е.Гакля; вигляду – у Р.Вальзера. Незважаючи на нерівномірне використання ад’єктивів при описі зовнішності людини, вони є тільки однією з характеристик авторського стилю. Запропоноване дослідження може бути використане в подальшому детальному вивченні індивідуальності та неповторності стилю кожного з авторів зокрема.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

# ТА ЇХ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

# Deutsche Schriftsteller

(BH USKEW) Böll Heinrich. Und sagte kein einziges Wort.– Leipzig und Weimar:

Kiepenheuer Verlag, 1987.– 203 S.

(BH VEKB) Böll Heinrich. Die verlorene Ehre von Katharina Blum.- Leipzig und

Weimar: Kiepenheuer Verlag, 1987.– 142 S.

(BH ED) Böll Heinrich. Ende einer Dienstfahrt.– Leipzig und Weimar: Kiepenheuer

Verlag, 1988.– 190 S.

(GG B) Grass Günter. Der Butt.– Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1979.–

560 S.

(GG R) Grass Günter. Die Rättin.– Göttingen: Steidl Verlag, 1993.– Band 9.– 464 S.

(GG KM) Grass Günter. Katz und Maus.– Steidl Verlag.– Göttingen, 1993.– 168 S.

(HCH HE) Hein Christoph. Horns Ende.– Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag, 1985.–

320 S.

(HCH EK) Hein Christoph. Exekution eines Kalbes.– Berlin und Weimar: Aufbau- Verlag, 1994.– 190 S.

(HCH ELB) Hein Christoph. Einladung zum Lever Bourgeois.– Berlin und Weimar:

 Aufbau-Verlag, 1986.– 171 S.

(HS ASG) Heym Stefan. Auf Sand gebaut.– München: C.Bertelsmann Verlag, 1990.–

104 S.

(HS FG) Heym Stefan. Der Fall Glasenapp.– Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch

Verlag, 1978.– 300 S.

(HS WUM) Heym Stefan. Der Winter unseres Mißvergnügens. Aus den

Aufzeichnungen des OV Diversant.– München: Wilhelm Goldmann

Verlag, 1996.– 222 S.

(WCH KON) Wolf Christa. Kein Ort. Niergends. – Berlin: Aufbau-Verlag, 1980.– 173 S.

(WCH NCH) Wolf Christa. Nachdenken über Christa.– Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag,

1997.– 205 S.

(WCH S) Wolf Christa. Sommerstück.– Berlin [u.a.]: Aufbau-Verlag, 1989.– 191 S.

(HP W) Härtling Peter. Das Windrad.– Berlin und Weimar: Aufbau Verlag, 1984.–

200 S.

(HP FG) Härtling Peter. Felix Guttmann. Roman. – Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag,

 1986.– 278 S.

(HP H) Härtling Peter. Hölderlin. – Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag, 1978.– 519 S.

# (WM H) Walser Martin. Halbzeit.–München, Zürich: Droemer Knaur,1960.–618 S.

# Österreichische Schriftsteller

(BI DDJ) Bachmann Ingeborg. Das dreißigste Jahr .– München/Zürich: R.Piper & Co Verlag, 1982.– 188 S.

(BI S) Bachmann Ingeborg. Simultan. Erzählungen.– München/Zürich: R.Piper & Co Verlag, 1982.– 218 S.

(BI UG) Bachmann Ingeborg. Undine geht.– Leipzig: Reclam Verlag, 1976.–

240 S.

(BV LOG) Baum Vicki. Leben ohne Geheimnis.– Frankfurt/M. Berlin: Ullstein Verlag, 1996.– 176 S.

(BVMH) Baum Vicki. Menschen im Hotel.– Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag,

1977.– 271 S.

(BV LTB) Baum Vicki. Liebe und Tod auf Bali.– Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag,

1988.– 439 S.

(SJM EMNIKS) Simmel Johannes Mario. Es muß nicht immer Kaviar sein.– Berlin und

Weimar: Aufbau-Verlag, 1990.– 288 S.

(SJM JGR) Simmel Johannes Mario. Und Jimmi ging zum Regenbogen.– München:

Th.Knaur, 1975.– 639 S.

(SJM IGA) Simmel Johannes Mario. Ich gestehe alles.– München/Zürich: Knaur, 1968.– 303 S.

(HE AS) Hackl Erich. Abschied von Sidonie. Erzählung. – Zürich: Diogenes, 1989.–

127 S.

(HE AA) Hackl Erich. Auroras Anlaß. Erzählung.– Zürich: Diogenes, 1989.–141 S.

(HE SS) Нackl Erich. Sara und Simon: eine endlose Geschichte.– Zürich: Diogenes,

1995.–198 S.

# Schweizerische Schriftsteller

(WR PI) Walser Robert. Prosastücke I.– Berlin: Verlag Volk und Welt, 1978.– 480 S.

(WR PII) Walser Robert. Prosastücke II.– Berlin: Verlag Volk und Welt, 1978.– 458 S.

(DF RSH) Dürrenmatt Friedrich. Der Richter und sein Henker.– Rowohlt.–1991.–118 S.

(DF MOSL) Dürrenmatt Friedrich. Midas oder die schwarze Leinwand.– Zürich: Diogenes Verlag, 1991.– 87 S.

(DF J) Dürrenmatt Friedrich. Justiz.– Frankfurt a.M. [u.a.]: Büchergilde Gutenberg,

1989, 229 S.

(FM HF) Frisch Max. Homo Faber.– Frankfurt/M: Suhrkamp Verlag, 1957.– 216 S.

(FM S) Frisch Max. Stiller.– Leipzig: Reclam, 1986.– 406 S.

(FM MNSG) Frisch Max. Mein Name sei Gantenbein: Roman.– Berlin: Verlag Volk und

Welt,1983.– 314 S.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Абрамов В.А. Синтаксические потенции глагола в сопоставлении с потенциями частей речи // Науч. докл. высшей школы. Филол. науки.- 1966.- № 3.- С.34-44.
2. Аветисян Н.Н. Глагол и глагольное словосложение (на материале немецкого языка): Автореф. дис. … канд. филол. наук.- Ленинград , 1971.- 24 с.
3. Агапій А.П. Семантичні особливості лексико-семантичної групи дієслів мовлення в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: ЧДУ. - 2000. - Вип.71. - С. 24-31.
4. Адмони В.Г. Завершенность конструкции как явление синтаксической формы // Вопросы языкознания.– 1958.- № I.- С.111-117.
5. Адмони В.Г. Теоретическая грамматика немецкого языка: Строй современного немецкого языка: Учебное пособие для пед. институтов.- 4-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1986.- 333 с.
6. Амбарцумян Р.С. Логико-семантический и синтаксический аспект теории валентности: Автореф. дис. … канд. филол. наук.- Москва, 1977.- 24 с.
7. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка.- М.: Наука, 1974.- 367 с.
8. Аракин В.Д. О лексической сочетаемости //К проблеме лексической сочетаемости: Сб. статей. Моск. гос. пед. ин-та. - 1972.- С.5-І2.
9. Арапов М.В. Квантитативная лингвистика.- М.: Наука, 1988.- І84 с.
10. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов: Около 7000 терминов.- М.: Сов. энциклопедия, 1966.- 607 с.
11. Ахманова О.С., Медникова Э.М., Григорьева С.Л. К вопросу о границах сочетаемости слов и путях ее изучения // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе.- Вологда, 1967.- С.94-102.
12. Баскевич В.М. Дистрибутивно-статистичний аналіз семантичних підкласів прикметників у німецькій мові // Мовознавство.- 1988.- № 6.- С. 64-67.
13. Баскевич В.М. Сочетаемость немецких прилагательных с су­ществительными в текстах газетно-публицистического стиля: Автореф. дис. ... канд. филол. наук.- Киев, 1989.- 23 с.
14. Бережан С.Г. Семантическая эквивалентность лексических единиц.- Кишинев: Штиинца,1973.- 372 с.
15. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание.- М.:Просвещение,1979.- 416с.
16. Бєлова С.В. Лінгвостатистичні характеристики антонімів просторово-часового континууму (на матеріалі іменників і прислівників сучасної англійської мови): Автореф. дис...канд. філол. наук:10.02.04/Київськ. лінгвіст. ун-т. - К., 2000. - 20с.
17. Большой немецко-русский словарь: В 2-х т. / Сост. Е.И.Лепинг, Н.П.Страхова, Н.Я.Филичева и др.; Под рук. О.И.Москальской.- 2-е изд.; стереот. - М.: Рус.яз., 1980.- Т.1.- 760 с.; Т.2.- 656 с.
18. Быстрова Л. В. Прилагательные со значением "сильный" и "слабый" в современном английском языке. Семантике-ста­тистическое исследование: Автореф. дис ... канд. филол. наук:10.02.04/Киевский гос. ун-т.- Киев, 1977.- 24 с.
19. Бистрова Л.В. Вивчення синтагматичних зв’язків слів за допомогою статистичних методів // Мовознавство.- 1978.- №4.- С.44-47.
20. Быстрова Л.В., Капатрук Н.Д., Левицкий В.В. К вопросу о принципах и методах выделения лексико-семантических групп слов//Науч. докл. высш. школы. - Филол. науки.- 1980.– №6.– С.75-78.
21. Бистрова Л.В., Шевченко О.Ф. Сполучуваність прислівників з прикметниками у сучасній англійській мові // Мовознавство.- 1986.- № 3.- С.27-31.
22. Будагов Р.А. Язык и речь в кругозоре человека.- М., 2000.- С.10-136.
23. Васильев Л.М. Теория семантических полей//Вопросы языкознания.- 1971.- №5.- С.105-113.
24. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел.– К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2003.–1440 с.
25. Венкель Т.В. Дослідження семантичної сполучуваності прикметників кольору в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2002. - Вип.135. – С. 53-63.
26. Венкель Т.В., Кушнерик В.І. Про вживання прикметника «білий» в американській прозі ХХ століття// Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія.- Чернівці:ЧДУ.-1997.- Вип.15.- С.39-41.
27. Вердиева З.Н. Семантические поля в современном английском языке.- М.:Высшая школа, 1986.- 118 с.
28. Вилюман В.Г. Английская синонимика: Введение в теорию синонимии и методику изучения синонимов.- М.: Высшая школа, 1980.- 128 с.
29. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове.- М.:Учпедгиз, 1947.- 639 с.
30. Висоцький А.В. Структура та склад лексико-семантичної групи прикметників на позначення кольору в українській мові//Система і структура східнослов’янських мов.- К.,1998.- С.53-60.
31. Вольф Е.М. К вопросу о семантических связях прилагатель­ных // Проблемы синтаксической семантики: Материалы науч. конф. Моск. гос. пед. ин-та иностр. яз. им. М.Тореза.- М., 1976.- С. 92-96.
32. Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного: На ма­териале иберо-роман. яз.- М.: Наука, 1978.- 200 с.
33. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Мор­фология.- М.: Высш. школа, 1986.- 312 с.
34. Гіков Л.В. Аналіз розбіжностей і подібностей між авторськими стилями // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2001. - Вип.114. – С. 156-165.
35. Гіков Л.В. Особливості вживання лексико-граматичних одиниць і лексичних одиниць в авторському стилі (на матеріалі німецької художньої прози): Автореф. дис…канд. філол. наук:10.02.04/Львівський нац. ун-т ім.І.Франка.-Львів,2003.-20с.
36. Гікова Г.С. Вплив семантичного фактора на сполучуваність прислівників з дієсловами // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія.– Чернівці: Рута. - 2002. - Вип.135. – С. 63-69.
37. Гинзбург Р.С., Медникова Э.М., Михальчин А.Д. Проблема сочетаемости и лексикографии // Иностр. языки в школе.-1977.- № I.- С.-7-14.
38. Гинка Б. И. Лексико-семантическая группа существительных со значением «труд, работа» в современном немецком языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук.- Одесса, 1983.- 24 с.
39. Головин Б.Н. Сочетаемость слова и словосочетание как объект лексикографии // Тез. IV симпозиума составителей словаря М.Горького.- Рига, 1971. - С.19-21.
40. Головин Б.Н. Язык и статистика.- М.: Просвещение, 1971.- 191 с.
41. Грещук В.В. Дериваційний потенціал прикметників на позначення кольору в сучасній українській мові//Мовознавство,1986.-№2.-С.23-30.
42. Грещук В.В. Словотворчий потенціал прикметників на позначення внутрішніх якостей людини//Мовознавство, 1992.- №3.- С.8-15.
43. Гречина Г.А. Семантическая и синтаксическая характеристика глаголов с отделяемым компонентом: Автореф. дис.…канд. филол. наук.- Москва, 1973.- 24 с.
44. Гулыга Е.В., Натанзон М.Д. Грамматика немецкого языка. - М.: Учпедгиз, 1957.- 354 с.
45. Данилич В.С. Феномен человека в системе языка и картине мира.- К.: Изд. центр. КГЛУ, 2000.- 246 с.
46. Джурюк О. Парадигматичні зв’язки іменників у лексико-семантичній групі зі значенням „будівля” (на основі словникових дефініцій) // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2001. - Вип.114. – С. 42-48.
47. Денисенко С.Н. Функціоналізм – одна з найважливіших парадигмальних рис лінгвістики кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.І.Каразіна/Іноземна філологія на межі тисячоліть.– Харків: Харків. нац. ун-т.– 2000.– № 471. – С. 68-76.
48. Долгих Н.Г. О способах выделения и методах анализа семан­тических полей // Сб. науч. тр. / Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз.- 1972.- Вып. 65.- С. 31-43.
49. Долгих Н.Г. Теория семантического поля на современном этапе развития семасиологии // Науч. докл. высш. школы.- Филол. науки.-1973.- № I.-С. 89-98.
50. Драганов А.К. Многозначные корневые существительные, их валентные свойства и функционирование в контексте: Автореф. дис… канд. филол. наук.- Москва, 1974.- 24 с.
51. Дребет В.В. Взаємозв’язок семантичного статусу й полісемічних властивостей прикметника в німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2002. - Вип.135. – С. 69-76.
52. Желєзняк І.М. Про деякі лінгвістичні ознаки власних назв // Мовознавство. – 2001.– №1. – С. 13-18.
53. Задорожна І.П. Семантичні та сполучувальні властивості компонентів фразеологізмів у німецькій мові: Автореф. дис… канд. філол. наук.: 10.02.04/ Львівський нац. ун-т ім.І.Франка.- Львів, 2003.- 20с.
54. Задорожна І. П. Сполучуваність дієслів розумової діяльності у німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2001. - Вип.115. – С. 26-33.
55. Засорина Л.Н., Берков В.П. Понятие валентности в языке // Вестник ЛГУ.- Серия истории, языка и литературы.- 1961.- № 8.- Вып. 2.- С. 134-139.
56. Звегинцев В.А. Семасиология.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1957.- 321 с.
57. Зимняя И.А. Сочетаемость в речевом высказывании (психологи­ческий аспект) // Проблемы сочетаемости слов: Сб. науч. тр./ Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза.- М., 1979.- Вып.145.- С. 53-59.
58. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою)ю- Львів: Вища школа, 1983.-
59. Єсипенко Н.І. Лексико-семантичні особливості авторського стилю // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2002. - Вип.156. – С. 114-126.
60. Іващенко В.Л. Лексичні конотації у просторі природничої термінології // Мовознавство. – 2000. - №6. – С. 40-49.
61. Иванова Н.С. Установление смысловых связей между словами на основе статистической методики // Вопросы лингвостатистики и автоматизации лингвостатистических работ.- М., 1967.- Серия 3.- Вып. I.- С.52-63.
62. Ивлева Г.Г. Семантические особенности слов в немецком языке.- М.: Высшая школа, 1978.- 104 с.
63. Иноземцева Г.И. Соотношение краткого прилагательного и. од­нокорневого наречия в современном немецком языке: Автореф. дис... канд. филол. наук.- Л., 1964.- 18 с.
64. Кантемір С.О. Дослідження семантичної сполучуваності прикметників кольору в сучасній лінгвістиці // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2001. - Вип.115. – С. 15-26.
65. Капатрук М.Д. Методи виділення основного значення слова// Мовознавство.- 1980.– №5.- С.75-77.
66. Капатрук М.Д. Формалізована процедура дослідження лексики і перспективи її використання // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2001. - Вип.114. – С. 38-42.
67. Капатрук Н.Д. Прилагательные со значением «сильный» и «сла­бый» в современном немецком языке: Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.04/ Минский гос. ун-т.- Минск, 1982.- 20 с.
68. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография.- М: Наука, 1976.-С.300-318.
69. Карельская И.М. К вопросу о валентности слова (Лексика. Терминология.Стили) // Межвуз. сборник.- Горький, 1975.- Вып. 4.- С.21-31.
70. Кацнельсон С.Д. О грамматической категории // Вестник Ленинг. ун-та.- Серия истории, языка и литературы. - № 2.- 1948.- С.114-131.
71. Кійко Ю.Є. Синтаксична сполучуваність дієслів ЛСГ переміщення в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2002. - Вип.135. – С. 18-31.
72. Кійко С.В. Зв’язок полісемії з антонімією // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2003. - Вип.165-166. – С. 267-277.
73. Ковальська І.В. Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів): Автореф. дис... канд. філол. наук.- К., 2001.– 20 с.
74. Ковальська І.В. Особливості відтворення стилістичної семантики колірних лексем у перекладі (на матеріалі української та англійської мов)// Мовознавство, 1999.- №4-5.- С.67-70.
75. Кожухарь Д.А. Соотношение прилагательного и наречия в со­временном немецком языке // Филол. науки.- 1961.- № 1.- С. 160-167.
76. Кононенко І.В. Компоненти оцінної структури прикметників// Мовознавство, 1989.- №3.- С.54-60.
77. Кононенко І.В. Пропозитивна семантика прикметника (на матеріалі української та російської мов)// Мовознавство, 1991.- №5.- С.42-46.
78. Котелова Н.З. Значение слова и его сочетаемость (к форма­лизации в языкознании.- Л.: Наука, 1975.- 163 с.
79. Кочерган М.П. Слово і контекст: Лексична сполучуваність ізначення слова.- Львів: Вища школа, 1980.- 184 с.
80. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. - К.: Академія, 1999.- 288 с.
81. Крепель В. Роль внутрішньої форми в процесі утворення фразеологізмів// Мовознавство, 1989.- №3.- С.43-49.
82. Крылова Р.Р. Функциональная характеристика немецких прила­гательных и наречий в текстах научного стиля.- Одесса, 1982. - 19 с.
83. Кунин А. В. О фразеологической сочетаемости // Сб. науч. трудов Моск. гос. пед. ин-та иностр. языков им. М.Тореза.- М., 1979.- Вып. 145.- С. 113-123.
84. Левицкий В.В. Статистическое изучение лексической семан­тики: Учеб. пособие.-Киев: УМК ВО, 1989.- 156 с.
85. Левицкий В. В., Быстрова Л.В., Гинка Б.И. Изучение лекси­ческой сочетаемости с помощью статистических методов// Функционирование языковых единиц в речи и в тексте.- Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1987.- С.48-59.
86. Левицкий В.В. Типы лексических микросистем и критерии их различения//Науч. докл. высш. шк. Филологические науки.-1988.-№5.-С.66-73.
87. Левицкий В.В., Стернин И.А. Экспериментальные методы в се­масиологии.- Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та,1989.- 192 с.
88. Левицький В.В. До методики інвентаризації лексичних мікросистем за допомогою словникових дефініцій//Мовознавство.-1989.-№1.- С.21-27.
89. Левицький В.В., Романова Т.М. Лексична сполучуваність у різних функціональних стилях // Мовознавство, 1987.- № 4, С.33-37.
90. Левицький В.В., Огуй О.Д. Формалізація історико-семасіологічних досліджень та її межі//Мовознавство.-1992.-№1.-С.26-33.
91. Левицький В.В., Огуй О.Д., Кійко С.В., Кійко Ю.Є. Апроксимативні методи вивчення лексичного складу. Навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 2000.- 136 с.
92. Лейкина Б. И. Некоторые аспекты характеристики валентностей// Доклады на конф. по обработке информации машинного перевода и автоматическому чтению текста.- М.,1961.- Вып.5.- С. 1-2.
93. Лех О. Парадигматичні зв’язки групи прикметників на позначення розміру в німецькій мові//Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2003. - Вип.168. – С.51-59.
94. Лихтарникова Н.А. Синтагматические и парадигматические признаки части речи как лингвистической единицы (на материале французского прилагательного)// Парадигматические отношения в языке: Сб. науч. тр. - Свердловск, 1989.- С.44-50).
95. Локштанова Л.М. О валентности глагола в современных линг­вистических исследованиях // Иностр. языки в школе.- 1971.- № I.- С. 21-31.
96. Лучак М.М. Вживання часових форм дієслова в сучасній англійській мові (на матеріалі трьох функціональних стилів):Автореф. дис.…канд. філол. наук:10.02.04/ Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова.– Одеса, 2003.– 20 с.
97. Малік Т.Г. Вимірювання подібностей і розбіжностей авторського стилю (на матеріалі англійських прикметників, що позначають зовнішність людини) // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2001. - Вип.114. – С. 149-156.
98. Малік Т.Г. Дослідження парадигматичних відношень між підкласами прикметників, що позначають зовнішність людини у сучасній англійській мові//Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія.- Чернівці: ЧДУ.- 2000.- Вип.84.- С.63-69.
99. Малік Т.Г. Особливості вживання прикметників в авторському стилі (на матеріалі англійських прикметників, що позначають зовнішність людини) // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. – Чернівці: ЧДУ. – 2000. – Вип. 98. – С.141- 147.
100. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов.- М.: Изд-во иностр. лит., 1960.- 436 с.
101. Медникова Э.М. Значение слова и методы его описания. Учеб. пособие.- М.: Высш. школа, 1974.-202 с.
102. Мельник Р. Інвентаризація лексико-семантичної групи прикметників зі значенням „старанний” // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2002. - Вип.135. – С. 48-53.
103. Москальская О.И. Грамматика немецкого языка: Теоретический курс.– М.: Изд-во лит. на иностр. языках, 1956.– 394 с.
104. Мусієнко В.П. Проблема істинності лінгвістичних знань // Мовознавство. – 2000.– №2-3. – С.11-16.
105. Немецко-русский синонимический словарь: Ок. 2680 рядов/ И.В.Рахманов, Н.М.Минина, Д.Г.Мальцева, Л.И.Рахманова.- М.:Рус.яз., 1983.- 704 с.
106. Нестерская Л.А. Взаимодействие лексико-семантических групп прилагательных// Вестник Моск. ун-та.- Серия Филология.-1978.- №2.-С.68-73.
107. Нікітіна Ф.О. Виділення і визначення лексико-семантичних полів*//* Мовознавство.- 1981.- № I.- С.11-15.
108. Німецько-український фразеологічний словник. У двох томах/Уклали В.І.Гаврись, О.П.Пророченко.- К.: Рад. школа, 1981.- Том І.- 416 с., Том ІІ.- 382 с.
109. Николаева М.А. Строение антонимического ряда и антонимического отношения прилагательных // Филол. науки.- 1979.- № I. - С.49-57.
110. Новиков Л.А. Учебный словарь сочетаемости слов, его линг­вистические основы и структура // Вопросы учебной лексико­графии,- М., 1969.- С. 39-52.
111. Носенко И.А. Начала статистики для лингвистов.- М.:Высш. школа, 1981.- 157 с.
112. Огуй О.Д. Полісемія в синхронії, діахронії та панхронії: Системно-квантитативні аспекти полісемії в німецькій мові та мовах Європи.- Чернівці: Золоті литаври, 1998.-370 с.
113. Огуй О.Д. Проблеми індуктивної лексикографічної класифікації полісемічних прикметників//Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія.- Чернівці: ЧДУ.-1998.- Вип.41.- С.35-39.
114. Огуй О.Д. Проблеми постмодерністського моделювання значення та полісемії (плюралістичні системно-квантитативні аспекти пошуків у германістиці)// Мовознавство.- 2003.- №1.- С.42-54.
115. Ожегов С.И. Словарь русского языка.- М.: Гос. изд-во иностр. и национ. словарей, 1953.- 848 с.
116. Ольшанский И.Г. Парные сочетания слов современного немец­кого языка (семантика, структура, сочетаемость): Автореф. дис... канд. филол. наук.-М., 1965.- 25 с.
117. Ольшанский И.Г. Сочетаемость слов как проблема лексикологии и лексикографии // Вопросы учебной лексикографии.- 1969.- С.53-71.
118. Осовська І.М. Висловлювання-відмова: структурно-семантичні та

 комунікативено-прагматичні особливості (на матеріалі сучасної німецької мови):

 Автореф. дис… канд. філол. наук.: 10.02.04/Київський нац. ун-т. – К., 2003.– 20 с.

1. Панов М.В. Валентность и сочетаемость // Вестник Ленингр. ун-та. Серия 2.

 История, языкознание, литературоведение.- 1988.- Вып. I.- С. 58-63.

1. Панов М.В. О парадигматике и синтагматике // Изв. АН СССР. Серия литер. и

 языка.- М.,1980.- Т.39.- Вып.2.- С.128-137.

1. Пахолок Г.М. Сочетаемость наречий с прилагательными в современном немецком языке:Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04/Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова.- Одесса, 1990.-16 с.
2. Перебийніс В.С., Муравицька М.П., Дарчук Н.П. Частотні словники та їх використання.- Київ.- Наукова думка, 1985.- 204 с.
3. Перебийніс В.І. Статистичні методи для лінгвістів. Навчальний посібник.– Вінниця: Нова книга, 2002.– 172 с.
4. Пермінова А.В. Відтворення англійської сенсорної лексики в українських віршових перекладах: Автореф. дис... канд.. філол. наук:10.02.04/ Київський нац. ун-т ім.Т.Шевченка.– К., 2003.– 20 с.
5. Пещак М.М, Клименко Н.Ф. та ін. Лексична семантика в системі „людина – машина”.- К.: Наукова думка, 1986.- 278 с.
6. Пиотровский Р.Г., Бектаев К.Б., Пиотровская А.Л. Математи­ческая лингвистика: Учеб. пос. для пед. ин-тов,- М.: Высшая школа, 1977.- 382 с.
7. Плотников Б.Н. Дистрибутивно-статистический анализ лекси­ческих значений.- Минск: Вышэйшая школа, 1979.- 134 с.
8. Полюжин М., Чаварга Я. Ще раз про ад’єктивну семантику// Науковий вісник

 Чернівецького ун-ту. Германська філологія.- Чернівці: Рута.-2003.- Вип.165-166.-

 181-187.

1. Пономаренко В.П. Про своєрідні аспекти ад’єктивної суфіксації у романських мовах//Мовознавство, 2000.- № 1.- С.58-62.
2. Потебня А. Из записок по русской грамматике.- М.:Учпедгиз, 1958.-Т.2.- 536 с.
3. Почепцов Г. Г. Об использовании качественных наречий в соче­тании с именами прилагательными в современном английском языке // Иностр. языки в школе.- 1956.- № 5.- С.118-121.
4. Радченко Г.Н. К вопросу о выявлении связей между словами с помощью дистрибутивно-статистической методики // Вопросы грамматики и лексикологии германских и романских языков. - Иркутск, 1974.- С. 131-136.
5. Салькова Д.А. Синтаксические поля и семантическое моделирование.- Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та.-1983.- 126 с.
6. Смирницкий А.И. Значение слова // Вопросы языкознания.-1955.- №2.- С.79-89.
7. Соссюр Ф.де. Труды по языкознанию: Пер. с фр. под ред. А.А.Холодовича.- М.: Прогрес, 1977.- 696 с.
8. Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого язы­ка.- М.: Изд-во лит. на иностр.языках.-1953.- 376 с.
9. Степанова М.Д. О «внешней» и «внутренней» валентности сло­ва // Иностр. языки в школе.- 1967.- №3.- С. 13-19.
10. Степанова М.Д. Теория валентности и валентный анализ: На материале современного немецкого языка.- М.: МГПИ им. М.Тореза., 1973.- 110 с.
11. Степанова М.Д., Хельбиг Г. Части речи и проблема валентнос­ти в современном немецком языке.- М.: Высшая школа, 1978.- 260 с.
12. Ткачівська М.Р. Почерговість та послідовність прикметників у реченні в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2003. - Вип.165-166. – С. 332-345.
13. Ткачівська М.Р. Прикметники на позначення недоліку в портретній характеристиці людини // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2003. - Вип.156. – С. 106-114.
14. Ткачівська М.Р. Прикметники ступеня на позначення портретної характеристики людини в сучасній німецькій мові//Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2003. - Вип.168. – С.45-51.
15. Ткачівська М.Р., Лазарович В.В. Сталі словосполучення типу „прикметник +

 іменник”у ролі національно-маркованих фразеологізмів//Вісник Прикарпатського

 університету.- Філологія.- Випуск 3.- Івано-Франківськ: Плай, 1999.- С.50-55.

1. Тулдава Ю.А. Проблемы и методы квантитативно-системного исследования лексики.- Таллинн: Валгус, 1967.- 204 с.
2. Тулдава Ю.А. Об измерении связи качественных признаков в лингвистике: сопряженность альтернативных признаков // Квантитативная лингвистика и автоматический анализ текс­тов.- Тарту, 1988.- С.146-165.
3. Тулдава Ю.А. О применении коэффициентов сопряженности в лингвистике // Прикладная лингвистика и автоматический анализ текста.- Тарту, 1988.- С.82-83.
4. Турчин В.М., Турчин М.М. Семантична кореляція антонімів і синонімів у системі мови (на матеріалі прикметників німецької мови) // Мовознавство. – 2001. - №1. – С. 67-70.
5. Уфимцева А.А. Лексическое значение: Принципы семасиологического описания лексики.- М.: Наука, 1986.- 239 с.
6. Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы: на материале английского языка.- М.: Изд-во АН СССР, 1962.- 228 с.
7. Федорова Л. И. Стиледифференцирующие и текстообразующие функции степеней сравнения прилагательного в современном немецком языке: Автореф. дис.... канд. филол. наук.- Минск, 1983.- 20с.
8. Филин Ф.П. О лексико-семантических группах слов//Езиковедски изследования в чест на акад. Ст. Младенов.- София, 1957.- С.525-537.
9. Фрумкина Р.М. Статистические методы изучения лексики.- М.:Наука, 1964.-115с.
10. Цвяк Л.В. Про особливості лексико-семантичної групи прикметників освітлення в творах німецьких і австрійських письменників//Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. – Чернівці: ЧДУ. – 2000. – Вип. 71. – С. 53-60.
11. Цвяк Л.В. Парадигматичні відношення прикметників, що позначають освітлення в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. - 2002. - Вип.135.– С.38-48.
12. Чупров А.А. Вопросы статистики.- М.: Госстатиздат, 1960.- 448 с.
13. Шайкевич А.Я. Выделение классов слов и парадигм посредст­вом дистрибутивно-статистического метода: (На материале комедий Шекспира)// Труды. Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз.- 1976.- Вып. 18. Прикладная лингвистика.- С.96-134.
14. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка).- М.: Наука, 1973.- 280 с.
15. Шрамм А.Н. Семантическая классификация качественных при­лагательных // Вопросы семантики.- Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976.- Вып. 2*.-* С.27-45.
16. Шрамм А.Н. Аспекты семасиологического исследования ка­чественных прилагательных: Автореф. дис. докт. филол. наук.- Л., 1960.- 38 с.
17. Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Изв. АН СССР. Отделение обществ. наук.-Т.1.-1931.-С.113-129.
18. Щербакова А.В. Синтаксическая и лексико-семантическая сочетаемость глаголов приема и изъятия в современном немецком языке: Автореф. дис… канд. филол. наук.- Калинин, 1975.- 24 с.
19. Щур Г.С. Теория поля в лингвистике.- М.: Наука, 1974.- 254 с.
20. Ярв Л.Н. Проблема сочетаемости существительных с зависи­мыми словами в современном немецком языке: Автореф. дис... канд. филол. наук.- Л.,1967.- 28с.
21. Ярцева В.Н. Взаимоотношение грамматики и лексики в системе языка// Исследования по общей теории грамматики.- Москва: Наука, 1968.- 293 с.
22. Abramov B.A. Zur Paradigmatik und Syntagmatik der syntaktischen Potenzen// Beiträge zur Valenztheorie.- Halle, 1971.- S.51-66.
23. Admoni W. Der deutsche Sprachbau. – Л.: Просвещение, 1972. - 97 с.
24. Аgricola E. Semantische Relationen im Text und im System (2. bearb. Aufl.) - Halle: Niemeyer, 1972.- 127 S.
25. Agricola E. Widerspiegelung Klassenpositionen in der semantischen Struktur der Sprache (Als Ms. vervielf.) - Berlin, 1974.- 66 S.
26. Altmann G., Lehfeldt W. Allgemeine Sprachtypologie: Prinzipien und Meßverfahren.– München, 1973.– 142 S.
27. Behaghel O. Beiträge zur germanischen Sprachwissenschaft//Hrsg. von Wilhelm Horn.- Heidelberg: Winter, 1924.- 340 S.
28. Behaghel O. Deutsche Syntax. Eine geschichtliche Darstellung. Band IV. Wortstellung. Periodenbau.- Heidelberg, 1932.
29. Behaghel O. Die deutsche Sprache.- Halle/Saale: Niemeyer, 1954.-316 S.
30. Benzing W. Konkurrenz zwischen denominativem Adjektiv und Kompositum im Deutschen.- München: Kitzinger in Komm, 1968.- 240 S.
31. Bergenholz H. Zur Morphologie deutscher Substantive, Verben und Adjektive: Probleme d. Morphe, Morpheme u. ihrer Beziehung zu den Wortarten.- Bonn: Dümmler, 1976.- 118 S.
32. Bickes G. Das Adjektiv im Deutschen. Untersuchungen zur Syntax u. Semantik e. Wortart.- Frankfurt a. M., Bern [u.s.w. ]: P. Lang, 1984. -152 S.
33. Bondzio W. Valenz, Bedeutung und Satzmodelle//Beiträge zur Valenztheorie.-Halle/Saale: Niemeyer, 1971.- S.85-103.
34. Bondzio W. Zu einigen Aufgaben der Bedeutungsforschung aus syntaktischer Sicht//Z.f. Ph., Spr. und K.- Bd.27.- 1974.- S.42-51.
35. Bondzio W. Abriss der semantischen Valenztheorie als Grundlage der Syntax //Z.f.Ph., Spr. und K.- T.I., Bd.29 (1976) 4.- S.354-363.- T.II, Bd.30 (1977) 3.- S.261-273.- T.III, Bd.31 (1978) 1.- S.21-33.
36. Bräuer R. Die Valenztheorie. Ihre Geschichte, ihr aktueller Stand und ihre Möglichkeiten//Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Ges. und sprachwiss.- R. 23. - Berlin, 1974. - S.267-280.
37. Brinkmann, H. Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung.- 2.Aufl.- Düsseldorf: Schwann, 1971.- 939 S.
38. Bühler K. Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache.- Jena: Fischer, 1934.-434 S.
39. Bußmann, H. Lexikon der Sprachwissenschaft. - 2. Aufl.- Stuttgart: Kröner, 1990.- 904 S.
40. Coseriu E. Lexikalische Solidaritäten. Poetica 1.- 1967.- S.293-303.
41. Duden. Stilwörterbuch der deutschen Sprache.- 7.Aufl.- Mannheim/Wien/Zürich, 1988.- 864 S.
42. Duden. Deutsches Universalwörterbuch/Hrsg. von G.Drosdowski.-2., völlig neu bearb. Auflage.- Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1989.- 1816 S.
43. Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache/Hrsg. u. bearb. vom G.Drosdowski.- Bd. 4.-Mannheim,[u.a.]: Dudenverlag, 1995.- 864 S.
44. Eichinger L.M. Die Adjektive auf –isch und die Serialisierungsregeln in deutschen Nominalgruppen//Neuere Forschungen zur Wortbildung und Historiographie der Linguistik/Asbach-Schnittler/Roggenhofer (Hgg.).-Tübingen, 1987.- S.155-176.
45. Eisenberg P. Oberflächenstruktur und logische Struktur. Untersuchungen zur Syntax u. antik d. deutschen Prädikatadjektivs.- Tübingen: Niemeyer, 1976. – VIII.- 219 S.
46. Eisenberg P. Grundriß der deutschen Grammatik.- Stuttgart, 1986.-245 S.
47. Engel U. Syntax der deutschen Gegenwartssprache.- Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1977.
48. Engel U. Deutsche Grammatik.- Heidelberg, 1988.- 788 S.
49. Erben J. Deutsche Grammatik. Ein Abriss.– München: Hueber, 1972.- 11. Aufl.- 392S.
50. Erben J. Einführung in die deutsche Wortbildungslehre (Grundlagen der Grammatik 17).- Berlin, 1975.
51. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache.–Tübingen, 1971.– 326 S.
52. Fourquet J. Prolegomena zu einer deutschen Grammatik.- Düsseldorf, 1970.
53. Fragen der semantischen Analyse/ Akad. d. wiss. d. DDR, Zentralinst, für Sprachwiss.-1. Aufl.- Als Ms. vervielf.- Berlin, 1980.-186 S.
54. Flämig W. Valenztheorie und Schulgrammatik//Beiträge zur Valentheorie.- Halle, 1971.- 109 S.
55. Fries N. Nochmals: Valenz und Text//DaF.- 1987.-24.- S.205-207.
56. Gansel Ch. Zur Semantik und Valenz deutscher Adjektive des Vergleichens.- Güstrow, Päd. Hochsch., Diss.A., 1984.- 138 S.
57. Götze L. Valenzstrukturen deutscher Verben und Adjektive: e. didakt. Darst. für d. Fach Deutsch als Fremdsprache / Lutz Götze, 1979.- 324 S.
58. Grammatische und konzeptuelle Aspekte von Dimensionsadjektiven / Hrsg. von Manfred Bierwisch. – XIV. - Berlin: Akad.-Verlag., 1987.- 707 S.
59. Grammatisch-semantische Felder der deutschen Sprache der Gegenwart / Hrsg. von K.-E. Sommerfeldt u.G.Starke.-1.Aufl.-Leipzig:Verlag Enzyklopädie, 1984.-180S.
60. Grosse R. Zum Verhältnis von Form und Inhalt bei der Valenz der deutschen Verben//Beiträge zur Valenztheorie.- Halle, 1971.- S.123-130.
61. Grundzüge einer deutschen Grammatik/Von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von Heidolf K.E. u.a..- Akademie-Verlag.- Berlin, 1981.- 1028 S.
62. Hannapel H. Alltagssprache: semant. Grundbegriffe u. Analysebeisp./ H.Hannapel; H. Melenk.- 2., überarb. Aufl.- München: Fink, 1984.- 358 S.
63. Helbig G. Der Begriff der Valenz als Mittel der strukturellen Sprachbeschreibung und des Fremdsprachenunterrichts//DaF.-1965.-5.-S.10-23.
64. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.- 11. Aufl. - Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 1988.- 737 S.
65. Helbig G., Schenkel W. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben überarb. u. erw. Aufl.- Leipzig: Bibliographisches Institut, 1973.- 458 S.
66. Helbig G. Valenz, Satzglieder; Semantishe Kasus, Satzmodelle.- Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1982.- 106 S.
67. Helbig, G. Zur Valenz verschiedener Wortklassen//Deutsch als Fremdsprache.-13.- 1976. - S. 131-146.
68. Helbig G. Untersuchungen zur Valenz und Distribution lateinischer und deutscher Verben an Hand von Ciceron philosophischen Schriften und den literaturtheoretischen Schriften von Thomas Mann: e. Beitr. zur kontrastiven Grammatik d. Lateinischen und Deutschen.-1978.- 242 S.
69. Helbig, G. Zum Status der Valenz und der semantischen Kasus//Deutsch als Fremdsprache.-16.- 1979.- S. 65-78.
70. Herbst Th. Untersuchungen zur Valenz englischer Adjektive und ihrer Nominalisierungen.- Tübingen: Narr, 1983.- 433 S.
71. Heringer, H.-J. Wertigkeiten und nullwertige Verben im Deutschen // Zeitschrift für deutsche Sprache.- 23.-1967.- S.13-34.
72. Hörmann Hans. Was tun die Wörter miteinander im Satz?: Verl. für Psychologie Hogrete, 1983.- 69 S.
73. Hundsnurscher F., Splett J. Semantik der Adjektive des Deutschen.– Opladen: Westdeutscher Verl., 1982.– 112 S.
74. Junker K. Untersuchungen zur Syntax des Adjektivs unter dem besonderen Aspekt der Valenz.- Diss.A.- Berlin, 1970.
75. Junker K. Zur Valenz beim Adjektiv//Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität.- Berlin, 1969.- S.291-292.
76. Kaempfert M. Wort und Wortwendung: Probleme d. semant. Diskription anhand von Beobachtungen an d.dt. Gegenwartssprache.- Göttingen: Kümmerle, 1984.-362S.
77. Keiler I. Semantische Beschreibung und Klassifizierung passivischer deutscher Adjektive unter besonderer Berücksichtigung der Adjektive der Erfordernis. - Güstrow, Päd. Hochsch., Päd. Fak., Diss. A., 1983. - 205 S.
78. Kühnhold I. Deutsche Wortbildung. Typen und tendenzen in der Gegenwartssprache. Dritter Hauptteil: Das Adjektiv//Sprache der Gegenwart 43.– Düsseldorf, 1978.
79. Korhonen J. Zum Verhältnis von verbaler und nominaler Valenz am Beispiel des heutigen Deutsch//Neuphilologische Mitteilungen.- 82.- S.36-59.
80. Lee Sun-Muck. Untersuchungen zur Valenz des Adjektivs in der deutschen Gegenwartssprache: die morpho-syntaktische und logisch-semantische Bestimmung der Ergänzungen zum Adjektiv.- Frankfurt am Main; Berlin: Lang, 1994.-VI.-433 S.
81. Lewandowski Th. Linguistisches Wörterbuch in 3 Bänden.- Heidelberg: Quelle und Mayer, 1979 (Bd.1,2), 1980 (Bd.3).
82. Leibniz G.W. Fragmente zur Logik//Ausgew., übers. und erl. von Franz Schmidt.- Berlin: Akademie-Verlag, 1960.- 564 S.
83. Meiner J.W. Versuch einer an der menschlichen Sprache abgebildeten Vernunftlehre oder philosophischen und allgemeinen Sprachlehre.- Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann, 1971.
84. Motsch W. Das System der Adjektibableitungsmorpheme in der deutschen Sprache der Gegenwart.– Diss. (vervielfälltigt).– Berlin, 1960.
85. Piitulainen M.-L. Zu den valenzgebundenen Bestimmungen des Adjektivs im Deutschen und Finnischen//Veröffentlichungen des Instituts für Philologie I der Universität Tampere, Serie B, 7.– Tampere, 1983.– 377 S.
86. Pinborg J. Antike Grammatiktheorie//H.L.Arnold, V.Sinemus. (Hg.), Grundzüge der Literatur- und Sprachwissenschaft.- München, 1974.- S.91-97.
87. Pinborg J. Mittelalterliche Grammatiktheorie//H.L.Arnold, V.Sinemus. (Hg.), Grundzüge der Literatur- und Sprachwissenschaft.- München, 1974.- S.98-104.
88. Porzig W. Wesentliche Bedeutungsfelder//Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur.- Halle (Saale), 1934.- Bd.58.
89. Posner R. Ikonismus in der Syntax. Zur natürlichen Stellung der Attribute.- Zeitschrift für Semiotik.- 2.- 1980.- S.57-82.
90. Puster R. Die Morphosyntax des Adjektivs im Sprachvergleich.- Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 1989. -126 S.
91. Rotkegel A. Valenzgrammatik//Sonderforschungsbereich Elektron. Sprachforschung. -Univ.d.Saarlandes (Ling. Arbeiten; 19). – Saarbrücken, 1976.
92. Sadninski R. Statistische und dynamische Valenzgrammatik Deutsch - Polnisch / Roman Sadninski.- Hamburg: Buske, 1989 . - 238 S.
93. Sakirowa S. Adjektive negativer Bewertung in der deutschen Gegenwartssprache: Bedeutungsstruktur, Paradigmatik u. Syntagmatik des Adjektivs „schlecht”.- Leipzig, 1984.- 181 S.
94. Sandberg B. Zur Repräsentation, Besetzung und Funktion einiger zentraler Leerstellen bei Substantiven.- Göteborg, 1979.- 232 S.
95. Schanen F., Confais J.P. Grammaire de l’allemand. Formes et fonctions.- Paris, 1986.
96. Schenkel, W. Die Valenz im admonialen Raum//Heibig, G. (Hg.): Beiträge zur Valenztheorie. - The Hague / Paris, 1971. - S. 67-83.
97. Schenkel, W. Zur semantischen Kombinierbarkeitdeutscher Verben mit Substantiven// Heibig G. u.a. (Hg.): Probleme der Bedeutung und Kombinierbarkeit im Deutschen.- Leipzig, 1977. S. 93-115.
98. Schierholz S. Lexikographische Analysen zur Abstraktheit, Häufigkeit und Polysemie deutscher Substantive.– Tübingen: Max Niemeyer Verlag,1991.– 221 S.
99. Schippan, Thea: Einführung in die Semasiologie.- 2. überarb. Aufl. - Leipzig: Bibliogr. Inst., 1975.- 269 S.
100. Schmidt W. Grundfragen der deutschen Grammatik.- Berlin, 1977.- S.185-220.
101. Schumacher H. Valenzbibliographie: (Stand: Juni 1988) / unter Miarbeit von Aloys M.Hagspihl.- 2. erw. u. verbr. Aufl.- Mannheim: Inst. für. dt. Sprache, 1988.- 265 S.
102. Seiler H. Relativsatz, Attribut und Apposition.-Wiesbaden: Harrassowitz, 1960.- 213 S.
103. Seiler H. „Determination. A functional dimension for interlanguage comparison“// Language Universals. Papers from the Conference held at Gummersbach/ Cologne,Germany, October 3-8, 1976, Tübingen,1978.- S.301-328.
104. Semantische Studien/Angelika Ballweg-Schramm; Andreas Lötscher (Hrsg.) Tübingen: Narr, 1977.- 249 S.
105. Sichelschmidt L. Adjektivfolgen: eine Untersuchung zum Verstehen komplexer Nominalphrasen.- Opladen: Westd. Verl., 1989.- X, 260 S.
106. Sommerfeldt K.-E., Starke G. Einführung in die deutsche Grammatik der deutschen Gegenwartssprache.-1.Aufl.- Leipzig: Bibliogr. Inst., 1988.-327 S.
107. Sommerfeldt K.-E. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Adjektive . 2., überarb. Aufl.- Leipzig: Bibl. Inst., 1977.- 435 S.
108. Sommerfeldt K.-E. Wörterbuch zur Valenz und Distribution der Substantive / Karl-Ernst Sommerfeldt; Herbert Schreiber.- 2. unveränd. Aufl.- Leipzig: Bibliographisches Institut, 1980.- 432 S.
109. Sommerfeldt K.-E. Zur Valenz des Adjektivs//DaF.-1971.-8.- S. 113-117.
110. Sommerfeldt K.-E. Zu den Kontextsemen deutscher Adjektive//Mühlner, W. Sommerfeldt, K.-E. (Hg.): Semantik, Valenz und Sprachkonfrontation des Russischen mit dem Deutschen. Ein Sammelband (= Linguistische Studien).- 1. Aufl.- Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 1981 .-151 S. - S. 15-32.
111. Sommerfeldt K.-E. Zur Wortstellung in der Gruppe des Substantivs//Deutsch als Fremdsprache.-1971.- 8.- S.13-19.
112. Starke G. Satzmodelle mit prädikativem Adjektiv im Deutschen//Deutsch als Fremdsprache.- 10.- 1973.- S. 138-147.
113. Stepanowa M.D. Die Zusammensetzung und die innere Valenz des Wortes// Deutsch als Fremdsprache.-1967.-6.- S.335-339.
114. Stepanowa M.D. Die „innere“ Valenz des Wortes und das Problem der linguistischen Wahrscheinlichkeit//Beiträge zur Valenztheorie.- Halle, 1971.- S.133-142.
115. Stepanowa M. D. Wortarten und das Problem der Valenz in der deutschen Gegenwartssprache/M.D.Stepanowa; G.Helbig.- 1.Aufl.- Leipzig, 1978.-2.Aufl. 1981.- 215 S.
116. Storrer A. Verbvalenz: theoretische und methodische Grundlagen ihrer Beschreibung in Grammatikographie und Lexikographie/Angelika Storrer.- Tübingen: Niemeyer, 1992.- XII.- 414 S.
117. Süddeutsche Zeitung.- 4.7.1988.- S.11.
118. Sütterlin L. Die deutsche Sprache der Gegenwart (Ihre Laute, Wörter, Wortformen u. Sätze. – Leipzig: R. Voigtländer, 1907.- 451 S.
119. Tao K. Syntaktische Untersuchungen zum Adjektivgebrauch in der deutschen Gegenwartssprache: am Material von literarischen Texten Heinrich Bölls/ Kun Tao.- Tübingen: Niemeyer, 1991.
120. Tarvainen K. Einführung in die Dependenzgrammatik (Reihe Germanistische Linguistik 35). – Tübingen: Niemeyer, 1981.- 122 S.
121. Tarvainen K. Zu Kasustheorie und Dependenz (2). Semantische Kasus im Deutschen unter praxisorientier Aspekt//DaF.-24.- 1987.- S. 296-301.
122. Tesnière L. Comment construire une syntaxe//BFS.-12.- 1934.- S.219-229.
123. Tesnière L. Esquisse d’ une syntaxe strukturale.- Paris: Klincksieck, 1953.- 29 S.
124. Tesnière L. Eléments de syntaxe structurale.- Paris: Klincksieck, 1959.- 238 P.
125. Teubert W. Valenz des Substantivs: attributive Ergänzungen u. Angaben.- Düsseldorf: Paed. Verl. Schwann, 1979. - 244 S.
126. Trier J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes.- Heidelberg, 1931.- 347 S.
127. Trier J. Über Wort- und Begriffsfelder//Schmidt L. (Hg.): Wortfeldforschung.- Darmstadt, 1973 [Erstveröffentl. 1931].- S.1-38.
128. Untersuchungen zu syntaktischen, semantischen und kommunikativen Aspekten des Deutschen /Akad. d. Wiss. d. DDR, Zentralinst. für Sprachwiss.-1. Aufl., als Ms. vervielf. - Berlin, 1982.- 184 S.
129. Valenz im Kontrast: Ulrich Engel zum 60. Geburtstag / Hrsg. von Parica Mrazovic... Heidelberg: Gross, 1988. - 440 S.
130. Völker H. Semantische Methode als Mittel zur Analyse, Klassifikation und Darstellung von Bedeutungen: durchgeführt an deutschen Adjektiven.-1986. - 305 S.
131. Voigt B. Semantische Beschreibung passivischer deutscher Adjektive als Vorleistung für die praktische Lexikographie.-Güstrow, Päd. Hochsch., Phil. Fak., Diss. A..-1987. -176 S.
132. Warren B. Classifying adjectives//Gohenburg Studies in Englisch 56.– Göteborg, 1984.
133. Weinrich H. Textgrammatik der deutschen Sprache.-Graph. Darstellung.- Mannheim [u.a.]: Dudenverl., 1993.- 1111S.
134. Welke K. Einführung in die Valenz- und Kasustheorie/ Klaus M. Welke.-1. Aufl.- Leipzig: - Bibliographisches Institut, 1988.- 233 S.
135. Welke K., Meinhard M.-J. Prinzipien einer operativen Valenzgrammatik// Zeitschrift für Germanistik.- Leipzig, 1980.- S.146-156.
136. Wimmer R. Referenzsemantik: Unters. zur Festlegung von Bezeichnungsfunktion sprachl. Ausdrücke am Beisp. d. Deutschen.- Tübingen: Niemeyer, 1979.-194 S.
137. Wolf N.-R. Probleme einer Valenzgrammatik des Deutschen.-Innsbruck, 1982.- 103S.
138. Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch/Hrsg. von E.Agricola unter Mitw. von H.Görner und R.Küfner.- Leipzig, 1981.- 818 S.
139. Wotjak G. Einige Überlegungen zur Valenztheorie und Kasusgrammatik// DaF.- Leipzig, 1975.-13.- S.73-81.

воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

1. Надалі посилання в тексті на даний словник робитимемо так: DW (Duden-Wörterbuch). [↑](#footnote-ref-1)