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

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**імені В.Н.  КАРАЗІНА**

**ГРИЦЕНКО МАРИНА ІВАНІВНА**

**УДК 811.112.2’42**

**ДИСКУРСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ**

**ДИРЕКТИВНИХ МОДАЛЬНИХ ЧАСТОК   
СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ**

**Спеціальність 10.02.04 – германські мови**

**АВТОРЕФЕРАТ**

**дисертації на здобуття наукового ступеня**

**кандидата філологічних наук**

**Харків – 2009**

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі німецької філології та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України

|  |  |
| --- | --- |
| Науковий керівник: | кандидат філологічних наук, доцент  **КРИВЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ**,  завідувач кафедри німецької філології та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна |

|  |  |
| --- | --- |
| Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, професор  **ДЕНИСЕНКО СОФІЯ НИКИФОРІВНА**,  професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка |
|  | кандидат філологічних наук, доцент  **ЧЕРКАШИН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**,  доцент кафедри іноземних мов №1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого |

Захист відбудеться 6 квітня 2009 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.16 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-75.

З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, Харків, пл. Свободи, 4.

Автореферат розісланий 3 березня 2009 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.В. Солощук

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ**

Реферована дисертація присвячена вивченню когнітивно-семантичних і прагмадискурсивних властивостей директивних модальних часток (далі – МЧ), що функціонують у спонукальному німецькомовному дискурсі.

В останні десятиліття зростає кількість досліджень, присвячених функціонуванню МЧ у мовленні на матеріалі англійської (І.О. Алексєєва, С.Д. Алпатова, А.В. Кушнірик), романських (І.Д. Матько) та слов’янських мов (І.М. Кобозєва, Т.М. Ніколаєва, В.О. Плунгян, О.О. Стародумова, О.В. Чернцова, Т.О. Яцюк, R. Rathmayr]. Але найінтенсивніші дослідження проводяться на матеріалі німецької мови: вивчаються семантичні властивості окремих МЧ німецької мови (В.П. Кривенко, О.Т. Кривоносов, В.М. Пророкова, D. Borst, J. Dittmann, H. Gornik-Gerhardt, G. Graefen, D. Hartmann, U. Hinrichs, T. Ickler, J. Lütten, M. Perennec, R. Rath, J. Rombouts, M. Thurmair), особливості їх використання у діалогічному мовленні (С.В. Черкашин, A. Burkhardt, B. Sandig, E. Hentschel, A. Koerfer, E. Rudolph), іллокутивний потенціал (О.А. Романов, G. Blanken, U. Brauße, G. Helbig, E. König, A. Redder, W. Wolski, M. Zimmermann), етимологія (W. Abraham, T. Autenrieth, A. Burkhardt, B. Franz), лексикографічні (U. Bastert), дидактичні (E. Hepsöyler, K. Zimmermann, H. Weydt), контрастивні й перекладацькі аспекти (Л.С. Єрмолаєва, О.М. Капустова, О.І. Кучма, J. Albrecht, W. Bublitz, J. Dahl, A. Katny, C. May), просодичні характеристики висловлень з МЧ (І.В. Никифоренко, В.І. Черкасова).

Посилення уваги сучасних дослідників до вивчення МЧ обумовлено низкою чинників. По-перше, цього вимагав незадовільний стан лексикографічного опису часток, котрий позначився на якості викладання німецької мови. Для дослідження МЧ виявився адекватним новий комунікативний підхід, що виділяв у якості основних одиниць аналізу не фонему, слово і речення, а текст, мовленнєвий акт і діалог. По-друге, дослідженню МЧ сприяла переорієнтація лінгвістики на емпіричні дослідження: звернення до вивчення живого, розмовного мовлення дозволило знайти в частках цікавий об’єкт для наукового пошуку (T. Ickler, H. Weydt). По-третє, посилення наукового інтересу до МЧ обумовлене частотністю вживання цього класу слів у німецькому мовленні: за підрахунками німецьких учених, на 100 німецьких слів припадає 13-14 МЧ (G. Helbig, C. May); німецька мова вважається “мовою часток” (Т.М. Ніколаєва).

Незважаючи на інтенсивні дослідження МЧ німецької мови у німецькій і вітчизняній лінгвістиці в останні десятиліття, вони й досі є предметом гострої полеміки. Так, не визначеним є інвентар МЧ (дослідники налічують у мові від 32 часток (J. Lütten) до 40 (G. Helbig, J. Buscha) 44 (G. Helbig, W. Kötz) і навіть 51 (A. Burkhardt). Не встановлене коло мовленнєвих актів, у яких МЧ вживаються як іллокутивні модифікатори. Не виявлена роль МЧ у функціонуванні прагма-семантичних відтінків широкого спектра спонукальних значень, потребують уточнення і подальшого розгляду підкласи МЧ, зокрема, директивні МЧ, які ніколи не становили об‘єкт спеціального вивчення і монографічного опису. Невивченими залишаються особливості функціонування МЧ у дискурсі, хоча проблема взаємозв’язку дискурсивно залежних одиниць мови, до яких належать і директивні МЧ, і властивостей дискурсу є однією з найактуальніших у сучасному мовознавстві.

З погляду на провідну у сучасному мовознавстві когнітивно-комунікативну парадигму, яка поєднує когнітивний і комунікативно-прагматичний підходи до аналізу дискурсу та одиниць мови й мовлення (Л.Р. Безугла, Л.І. Бєлєхова, О.С. Кубрякова, О.І. Морозова, А.М. Приходько, І.Є. Фролова, І.С. Шевченко), модальні частки становлять плідний об’єкт лінгвістичного пошуку, оскільки їх значення зумовлене насамперед дискурсивною реалізацією, тобто пов’язане з мовленнєвими актами, стратегіями дискурсу та іншими ментальними процесами комунікантів, що осмислюють дійсність. У цьому зв’язку першочерговим є завдання характеризації частин мови як дискурсивно-когнітивних утворень, які створюють класи слів, що функціонують у мові в якості природної категорії (О.С. Кубрякова), до яких належать і МЧ.

**Актуальність** теми визначається важливою соціально-культурною роллю директивних МЧ у німецькомовному дискурсі. Запроваджений у роботі когнітивно-прагматичний підхід дозволяє розкрити нові аспекти природи та вживання МЧ у німецькомовному дискурсі та зробити вагомий внесок у вирішення **наукової проблеми** встановлення дискурсивного значення окремих МЧ німецької мови.

**Зв’язок роботи з науковими темами**. Тема дисертації відповідає профілю досліджень, що здійснюються на факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, об’єднаних у межах наукової держбюджетної теми „Когнітивні й комунікативні проблеми дискурсу й навчання іноземних мов”, номер державної реєстрації 0106U002233.

**Мета роботи** – визначення інвентарного обсягу та встановлення когнітивно-семантичних і прагмадискурсивних властивостей директивних МЧ сучасної німецької мови.

Для досягнення цієї мети послідовно вирішуються такі **завдання**:

* з’ясувати теоретичні підґрунтя виділення директивних часток у окремий підклас МЧ німецької мови;
* визначити інвентар директивних МЧ німецької мови;
* встановити когнітивно-семантичні властивості кожної з директивних МЧ німецької мови;
* виявити особливості вживання директивних МЧ німецької мови у якості іллокутивних індикаторів та іллокутивних модифікаторів;
* схарактеризувати інтеракційні властивості директивних МЧ німецької мови;
* уточнити стратегічні прояви функціонування директивних МЧ у спонукальному німецькомовному дискурсі.

**Об’єктом** цього дослідження є директивні МЧ, тобто такі МЧ, які функціонують у спонукальному німецькомовному дискурсі у складі висловлень, що реалізують його мінімальну одиницю – директивний мовленнєвий акт (далі – МА).

**Предметом** наукового пошуку є когнітивно-семантичні та прагмадискурсивні властивості директивних МЧ сучасної німецької мови.

**Методи** дослідження зумовлені його метою і завданнями. В аналізі матеріалу застосовано інтенційний, контекстно-ситуативний методи та метод когнітивного моделювання (для виявлення диференційних ознак окремих підкласів МА директивів та встановлення інвентарю директивних МЧ німецької мови), методи компонентного аналізу та перефразування (для з’ясування їхніх когнітивно-семантичних властивостей), методи іллокутивного, конверзаційного, структурно-синтаксичного та дискурсивного аналізу (для окреслення їхніх прагмадискурсивних властивостей), а також елементи кількісного методу (для встановлення частотності окремих релевантних явищ).

**Матеріал дослідження** становлять 2350 висловлень з МЧ, які реалізують МА директиви, зібрані методом суцільної виборки із сучасних творів художньої літератури Німеччини, Австрії та Швейцарії загальним обсягом близько 3700 сторінок.

Робоча **гіпотеза** дослідження полягає в тому, що серед МЧ німецької мови може бути виділений підклас директивних МЧ, що проявляють властивості модифікації ідеалізованої когнітивної моделі директивних МА, які становлять мінімальну одиницю спонукального дискурсу.

**Наукова новизна** дисертації полягає в тому, що вперше в українській германістиці з’ясовані когнітивно-семантичні й прагмадискурсивні характеристики директивних МЧ; встановлено роль МЧ у реалізації директивного МА і на основі цього інвентаризовано підклас директивних часток німецької мови; описано когнітивно-семантичні і прагмадискурсивні параметри встановлених МЧ.

Наукова новизна отриманих результатів можебути узагальнена в таких **положеннях, що виносяться на захист**:

1. Директивні МЧ є підкласом МЧ, що функціонують у складі висловлень, які реалізують директивний МА, виражаючи модус волевиявлення мовця. Значення директивних МЧ є дискурсивно-прагматичним, тобто таким, якого вони набувають в спонукальному дискурсі під час реалізації директивного МА.

2. Директивні МЧ відображають параметри ідеалізованої когнітивної моделі іллокутивного типу директиву (агенс, час дії, ступені здатності агенса, бажання мовця, бажання адресата, витрат / користі, факультативності, мітигації, повноваження, соціальної дистанції, формальності контексту). На цій підставі до підкласу директивних МЧ віднесено частки *doch, mal, nur, bloß, ja, einfach, ruhig, schon, wohl, auch.*

3. Когнітивно-семантичні властивості директивних МЧ зумовлені значенням омонімічних частин мови, від яких вони походять. У процесі реалізації директивного МА в свідомості мовців активізуються семантичні компоненти, які відображають такі параметри ідеалізованої когнітивної моделі директивного МА як бажання, повноваження мовця, здатності агенса (адресата, мовця або мовця і адресата), мітигації, факультативності та витрат / користі предикованої дії. Сема “багато” властива МЧ *doch*, сема “відомо” – МЧ *doch, ja*, сема “корекція” – МЧ *doch, schon*, семи “мало”, “коли-небудь” – МЧ *mal*, сема “зараз” – МЧ *mal* і *schon*, сема “обмеження” – МЧ *nur, bloß*, сема “просто” – МЧ *einfach*, сема “очевидно” – МЧ *einfach* і *wohl*, сема “безпроблемно” – МЧ *ruhig*, сема “норма” – МЧ *auch*.

4. У спонукальному дискурсі всі директивні МЧ функціонують як іллокутивні індикатори (у прямих директивних МА), індикуючи директивну іллокутивну силу МА в реченнях імперативної структури, та всі директивні МЧ, окрім *schon,* функціонують як іллокутивні модифікатори (у непрямих директивних МА), модифікуючи в реченнях розповідної і питальної структури іллокутивну силу МА у директивну.

5. Директивні МЧ проявляють інтеракційні властивості, які знаходять відображення в їхній здатності функціонувати в ініціальних і реактивних дискурсивних ходах, що забезпечує когерентність діалогу. Тільки в ініціальних МА в спонукальному дискурсі вживаються директивні МЧ *schon, wohl*, здебільшого в ініціальних – *auch, bloß, mal*, здебільшого в реактивних – *einfach, ruhig*. MЧ *doch, ja, nur* властиві і ініціальним, і реактивним МА в однаковій мірі.

6. Директивні МЧ у німецькомовному спонукальному дискурсі індикують реалізацію стратегії наполегливості, яка функціонує у вигляді тактик наполягання, умовляння, переконування, аргументації (МЧ *doch, ja, einfach,mal, nur, schon*); стратегії впевненості (*bloß, doch, auch, schon, ja, nur*) / невпевненості(*einfach, ja, mal*, *wohl, doch*); стратегії ввічливості, яка передбачає тактики мітигації та етикету (всі директивні МЧ); емоційно-налагоджувальної стратегії, що представлена тактиками жарту, вираження позитивних та негативних емоцій (всі директивні МЧ); стратегії дискредитації (*bloß, doch, mal*) та діалогової стратегії (*auch, doch, mal*, *schon*).

**Теоретичне значення** дослідження полягає в тому, що зроблені висновки сприяють поглибленню наукового знання про дискурсивні характеристики службових частин мови, доповнюють учення про дискурс положенням про суттєву роль директивних МЧ у функціонуванні спонукального дискурсу, що робить внесок у подальше осмислення окремих теоретичних питань когнітивної семантики, когнітивної прагматики, дискурсології, прагматичного синтаксису і теоретичної граматики німецької мови.

**Практичне значення** дисертації визначається тим, що одержані результати можуть бути використані у курсах з теоретичної граматики німецької мови (розділи „Морфологія”, „Синтаксис”), лексикології (розділ “Лексичне значення”), спецкурсах з когнітивної прагмалінгвістики та теорії дискурсу. Спостереження і висновки можуть стати у нагоді у наукових розвідках студентів і аспірантів.

**Апробація результатів дослідження**. Матеріали дисертації були представлені в доповідях на Міжнародній науково-практичній конференції Асоціації українських германістів „Мотивація, кваліфікація, якість: питання теорії і практики” (Харків, 2004 р.), Міжнародній науково-методичній конференції „Ювілейні Четверті Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація ” (Харків, 2004 р.), третій Всеукраїнській науковій конференції „Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу” (Харків, 2005 р.), V Всеукраїнській науковій конференції „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2005 р.), VI Міжнародній науковій конференції „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2007 р.). Основні положення дисертаційної праці обговорювалися на кафедрі німецької філології і перекладу, сумісному засіданні кафедр факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (2007 р.).

**Публікації.** За темою дисертації опубліковано 6 статей у фахових виданнях ВАК України і тези 5 доповідей на конференціях. Особистий внесок здобувача у статтю, опубліковану в співавторстві, полягає в проведенні й описі емпіричного дослідження вживання МЧ у директивних МА, у результаті якого встановлено інвентар директивних МЧ німецької мови.

**Обсяг і структура роботи**. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків за кожним з них, загальних висновків, списків наукової літератури і джерел ілюстративного матеріалу, додатку.

У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, визначено мету, головні завдання, головні завдання, об’єкт та предмет, а також методи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних результатів тощо.

У розділі 1 здійснюється критичний огляд основних напрямів у сучасних лінгвістичних дослідженнях модальності та модальних часток, обґрунтовуються переваги дискурсивного підходу до класифікації модальних часток, викладаються найважливіші для цієї роботи положення прагмалінгвістики та дискурсології, визначається понятійний апарат дослідження.

**Розділ 2** присвячено опису функціонування МЧ у МА директивах, категоричних і некатегоричних, з метою встановлення МЧ, типових для МА директиву.

**Розділ 3** присвячено опису семантичної організації директивних МЧ та їх ролі у функціонуванні спонукального дискурсу.

У **загальних висновках** формулюються результати проведеного дослідження й визначаються перспективи подальших наукових розвідок.

**Обсяг** роботи складає 219 сторінок, обсяг основного тексту – 181 сторінка. Для ілюстрації положень дисертації наведено 8 таблиць та 265 дискурсивних фрагментів з корпусу дослідження. У списку використаної наукової літератури налічується 307 позицій. Додаток містить 4 таблиці.

**ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ**

Розділ 1 “Теоретичні засади дослідження директивних модальних часток”. В німецькій мові нараховуєься від 15 до 51 МЧ, найчастотнішими є, за свідченням німецьких дослідників, частки *ja, doch, mal, eben, auch, denn* (A. Burkhardt, C. May). Із того факту, що кількість МЧ точно не встановлена, випливає, що немає єдності і в їхньому семантичному визначенні, тобто не встановлені ознаки МЧ, котрі виділяють їх в окремий клас часток. Це обумовлено тим, що, як і частки взагалі, МЧ довгий час залишалися поза увагою лінгвістів і вийшли на передній план досліджень тільки з прагматичним поворотом у кінці 60-х років. Проте, їхній статус і досі залишається не до кінця проясненим і суперечливим як у традиційній граматиці, так і в антропоцентричній парадигмі.

Насамперед, існує багато термінів для позначення цього класу часток: *Einstellungspartikeln, Abtönungspartikeln* (А. Burkhardt, J. Dahl, J. Dittmann, B. Franz, H. Weydt), *illokutive Partikeln* (G. Helbig), *Satzpartikeln* (B. Asbach-Schnitker, D. Hartmann), *kommunikative Partikeln* (H. Brinkmann, H. Henne), *emotional-expressive Patikeln* (J. Erben), *Modalitätspartikeln, Diskurspartikeln,* дискурсивні частки(О.С. Кубрякова, M. Zimmermann), *Partikeln im eigentlichen Sinne* (M. Perennec). Однак найпопулярнішим є термін “модальні частки” – *Modalpartikeln*, який закріпився і в вітчизняній германістиці.

МЧ займають провідне місце у переліках засобів вираження модальності (В.В. Виноградов, О.Л. Доценко, І.М. Кобозєва, В.В. Козловський). Спільним в усіх лінгвістичних тлумаченнях модальності є, по-перше, співвіднесеність з різноманітними мовними засобами, по-друге, поєднання об’єктивних і суб’єктивних аспектів цієї категорії. В сучасній лінгвістичній літературі модальність уважається функціонально-семантичною категорією, що виражає відношення. Залежно від роду цього відношення модальність розпадається на дві області – об'єктивну модальність (фізичну, онтологічну, внутрішню, кореневу, модальність *de re*) й суб'єктивну (логічну, гносеологічну, зовнішню, динамічну, модальність *de dicto*).

Функціонування МЧ у мовленні належить до суб’єктивної модальності, яка має ярко виражений антропоцентричний характер: модальність, що актуалізується у дискурсі, стосується мовця з його ставленням до імовірнісних характеристик вираженої пропозиції, з одного боку (модус реальності), і до самої пропозиції (модуси знання, волевиявлення, оцінки і емоційності), тобто пропозиційна установка мовця), з іншого (за І.В. Смущинською). МЧ мають відношення саме до пропозиційної установки мовця, вони відображують модуси знання, волевиявлення, оцінки й емоційності.

Серед найважливіших **підходів** до дослідження МЧ на сучасному етапі можна виділити процедурний (І.М. Богуславський, О.А. Застровський, Т.М. Ніколаєва, О.В. Чернцова, H. Altmann), перефразовий (Л.О. Омельченко, Т.О. Яцюк, A. Burkhardt), інтеракційний (І.Д. Матько, B. Sandig) та мовленнєвоактовий (І.М. Кобозєва) методи. Для когнітивно-комунікативної парадигми лінгвістики релевантними є інтеракційний і мовленнєвоактовий підходи, останній передбачає ономасеологічний і семасеологічний напрями дослідження.

В першому випадку вивчаються окремі частки на предмет їхнього іллокутивного потенціалу: одна певна частка або група часток з метою звузити значення МЧ і відфільтрувати ядро для кожної частки (E. Omelius-Sandblom).

В ономасіологічному напряму досліджуються певні іллокутивні типи МА з метою встановлення характерних для них часток. Такі розвідки мають на меті встановлення комунікативно-прагматичних характеристик висловлювань у дискурсі, що є передумовою для визначення прагматичних значень окремих часток.

У нашій роботі використано обидва підходи: по-перше, шляхом ономасіологічного аналізу встановлюються найчастотніші для директивів модальні частки, що дає змогу виділити їх в окрему директивну групу та встановити їх інвентар. По-друге, встановлюються дискурсивно-прагматичні властивості кожної з визначених часток. При цьому ми спираємося на думку І.М. Кобозєвої про необхідність синтезу вивчення семантичних і прагматичних властивостей часток.

На підставі виділених провідних частиномовних ознак – морфологічних, синтаксичних, семантичних – частку визначаємо як службову (незмінну) частину мови, яка не впливає на істиннісне значення речення і тому не може виступати в ролі самостійного члену речення. Розрізнюємо два підкласи часток – логічні, які виражають значення, близькі до значень елементів мови логіки – зв’язок, кванторів, операторів, та модальні частки, які слугують засобом вираження модусу висловлювання, суб’єктивної модальності речення або пропозиційної установки МА.

МЧ визначаємо як клас часток, значення яких є дискурсивно-прагматичним, тобто значення вони набувають тільки в дискурсі, під час реалізації МА. Основними властивостями МЧ є синтаксична незалежність, відсутність лексичного значення, прив’язаність до структурних типів речення, неможливість заперечення, ненаголошуваність, неусвідомленість уживання мовцями, можливість утворювати комбінації, відсутність відповідностей при перекладі з однієї мови на іншій, позиційні обмеження.

Основними дискурсивно-прагматичними функціями МЧ є функція вираження модусу висловлювання й інтеракційна. Ці функції проявляються на дискурсивному рівні, у комунікації: МЧ слугують для вираження ставлення мовця до висловлювання, зокрема, виражають модус (пропозиційну установку), інтегрують висловлювання в текст і комунікативну ситуацію, керують процесом діалогу, сигналізують про різноманітні когнітивні характеристики мовців.

За критерієм модусу волевиявлення виділяємо підклас директивних МЧ. Директивні МЧ визначаємо як такі, що під час реалізації МА виражають пропозиціональну установку або модус волевиявлення.

Ми виходимо з положення сучасної когнітивної лінгвістики про те, що класифікації у мові мають властивості природних класифікацій з їх нежорсткими межами; ця риса мовних класифікацій яскраво проявляються на усіх рівнях будови мови, у тому числі в частинах мови (О.С. Кубрякова). У МЧ, по-перше, виділяються такі підкласи, які характеризують їх найповніше і можуть розглядатися як найкращі представники цієї частини мови. Цими класами є асертивні, питальні, директивні і експресивні МЧ. По-друге, встановлені ознаки і властивості МЧ складають гомогенну єдність, ці ознаки і властивості взаємозалежні, хоча у клас МЧ об’єднано слова з нетотожними наборами ознак.

Для визначення підкласів МЧ та їх інвентарю залучається дискурсивний аналіз – з’ясування їх прагма-семантичних властивостей, що уможливлюється застосуванням ономасеологічного підходу, коли вивчається окремий мовленнєвоактовий тип на предмет встановлення типових для нього МЧ. Зокрема, питання визначення інвентарю класу директивних МЧ у нашій роботі вирішується шляхом ономасеологічного аналізу МА директиву з погляду на роль МЧ у реалізації модусу волевиявлення, який зумовлює директивний іллокутивний тип МА.

Директивні МЧ належать до мовних засобів функціонування спонукального дискурсу, який має діяльнісну природу й ґрунтується на **категорії спонукання**. Спонукання становить різновид цілеспрямованої людської діяльності, пов’язаної з наміром мовця вплинути на співрозмовника і певним чином зберегти або змінити існуючий стан речей. спонукального дискурсу. Носієм категорії спонукання у спонукальному дискурсі є модус волевиявлення, який відображає позицію суб’єкта мовлення щодо необхідності чи бажаності встановлення певного об’єктивного зв’язку між суб’єктом та предикатом пропозиції.

Спонукальний дискурс визначаємо як мисленнєво-комунікативну дільність мовців, які реалізують директивні МА у комунікативній ситуації спонукання. Спонукальний дискурс характеризується специфікою прояву аспектів мовного використання, когнітивного і соціально-прагматичного, а саме: передавання / конструювання ідей і переконань мовців знаходить відображення в ідеалізованій когнітивній моделі (далі – ІКМ) МА директиву (когнітивний аспект), взаємодія комунікантів у відповідних до цієї ІКМ соціально-культурних контекстах і ситуаціях відбивається у реалізації МА директивів як мінімальних одиниць цього типу дискурсу (соціально-прагматичний аспект), що уможливлюється за допомогою специфічних мовних засобів, до яких належать директивні МЧ (аспект мовного використання).

**Директивний МА** становить мовленнєву взаємодію мовця і адресата, що ґрунтується на модусі волевиявлення, для досягнення перлокутивної цілі мовця, яка полягає у прагненні так вплинути на адресата, щоб той здійснив певну фізичну, мовленнєву або ментальну дію.

Розгалуження **підтипів** директивного МА проводимо на основі варіювання параметрів ІКМ цього іллокутивного типу МА, до яких належать: агенс, час дії, ступінь здатності агенса, ступінь бажання мовця, ступінь бажання адресата, ступінь витрат / користі, ступінь факультативності, ступінь мітигації, ступінь повноваження, ступінь соціальної дистанції, ступінь формальності контексту. Для МА директиву варіюють всі параметри ІКМ, крім другого – час дії, яка предикується, має місце тільки в майбутньому. Некатегоричні директиви (прохання, порада, пропонування, дозвіл) об’єднуються таким спільним параметром ІКМ як високий ступінь факультативності дії агенса (адресата або мовця і адресата). Категоричні директиви (команда, вимога, розпорядження, заборона, застереження) об’єднуються такими спільними параметрами ІКМ як низький ступінь факультативності дії агенса (адресата), користь дії для мовця і витрати адресата.

**Розділ 2** **“Ономасіологічний аналіз модальних часток у директивних мовленнєвих актах”**. МЧ вживаються в усіх підкласах директивів, як категоричних, так і некатегоричних, за винятком команд, що пояснюється клішированою формою останніх, яка не допускає прагматичного варіювання суб’єктивно-модальністних характеристик МА.

Для МА **вимоги** характерними є МЧ *doch, bloß, nur*, *schon,* *ja,* *auch,* *wohl,* *mal,* *einfach* (у порядку зменшення їхньої частотності). ІКМ МА вимогихарактеризується високим ступенем здатності агенса (адресата або мовця і адресата) та бажання мовця, низьким ступенем бажання адресата, мітигації та соціальної дистанції, залежністю ступеня факультативності від ступеня повноваження мовця і формальності контексту, що зумовлено варіативністю параметру користі та витрат – користь може бути як для обох, так і тільки для мовця, витрати належать адресатові. Високий ступінь бажання мовця відбивають МЧ *auch, doch, ja*. Ступінь витрат адресата знижують МЧ *bloß, einfach, nur*. Ступінь факультативності знижує МЧ *doch*.Ступінь повноваження мовця підвищують МЧ *schon, wohl*. Як мітигатор вживається МЧ *mal*. Ця ж МЧ відбиває низький ступінь соціальної дистанції.

Для МА **розпорядження** (наказу) характерними є МЧ*doch, mal, nur, wohl, ja, einfach.* ІКМ МА розпорядження характеризується високими ступенями здатності агенса (адресата), бажання мовця, низкими ступенями бажання адресата, факультативності та мітигації, користю предикованої дії для мовця. Специфіка ІКМ МА розпорядження полягає в наявності певних повноважень у мовця, що зумовлено або соціальною дистанцією (мовець має вищий стутус ніж адресат), або формальністю контексту (мовець виконує службові обов’язки). Високий ступінь бажання мовця підкреслюють МЧ *doch, ja*. Витрати адресата знатна знижувати МЧ *einfach*. Високий ступінь повноваження мовця та низький ступінь факультативності дії відображують МЧ *doch, ja, wohl*. У якості мітигаторів функціонують МЧ *bloß, mal*.

Для МА **заборони** характерними є МЧ*nur, doch, bloß, ja, auch, einfach.* ІКМ заборони характеризується високими ступенями здатності агенса (адресата), бажання мовця та соціальної дистанції, низькими ступенями бажання адресата, факультативності та мітигації, користю предикованої дії для мовця. Специфіка МА заборони полягає в параметрі користі й витрат: користь від дії належить мовцеві, витрати – адресатові, який має не виконувати певну дію, яка може бути здійснена після моменту мовлення, або припинити дію, яка відбувається в момент мовлення. Високий ступінь бажання мовця та низький ступінь факультативності відбивають МЧ *auch, bloß, ja, nur*. Ступінь витрат адресата зменшують МЧ *bloß, einfach, nur*. Cтупінь повноваження мовця та соціальну дистанцію підкреслюють МЧ *einfach, nur*.

Для МА **застереження** характерними є МЧ *nur,* *bloß, doch, ja.* ІКМ МА застереження характеризується низькими ступенями факультативності та мітигації та має специфічний ступінь витрат / користі: витрати адресата заради запобігання більших витрат адресата / мовця і адресата / третьої особи / мовця, адресата і третьої особи, користь адресата / адресата і мовця. Мовець має вищі повноваження – авторитет знання. Ступінь бажання мовця підвищують МЧ *bloß, doch, ja*. Ступінь витрат адресата мінімізують МЧ *bloß,* *nur*. Ступінь факультативності зменшує МЧ *ja*. Ступінь мітигації відображує МЧ *bloß*.

Для МА **прохання** (з різновидами благання й умовляння) характерними є МЧ*mal, bloß, doch, nur, ja, wohl, schon, auch.* ІКМ прохання характеризується високим ступенем здатності та низьким ступенем бажання агенса (адресата), який має виконати дію на користь мовця, та великим ступенем бажання мовця, тому ступені факультативності й мітигації високі. Високий ступінь здатності агенса відбиває МЧ *mal*. Високий ступінь бажання мовця відбивають МЧ *auch, bloß, doch, ja, nur, schon*. Cтупінь витрат адресата мінімізують МЧ *doch, nur*. Високий ступінь факультативності підкреслює МЧ *mal*. Мітигаторами виступають МЧ *mal, wohl*.

Для МА **поради** (з різновидом підбадьорювання) характерними є МЧ*mal, einfach, nur, ja, bloß, doch, ruhig.* ІКМ МА поради характеризується високим ступенем факультативності, варіативним ступенем бажання адресата (високим в разі проханої поради), користю для адресата або для мовця і адресата, а також специфікою параметру повноваження: мовець має особистий авторитет або авторитет знання, що надає цому право радити адресату виконати або не виконувати певної дії. Ступінь бажання мовця підвищують МЧ *doch, ja*. Ступінь витрат адресата зменшують МЧ *bloß, einfach, ja, nur, ruhig*. Високий ступінь факультативності дії відбивають МЧ *ja, mal, nur*, які функціонують також як мітигатори. Високий ступінь повноваження відбиває МЧ *ruhig*.

Для МА **пропонування** (з різновидами пропонування послуги й запрошення) характерними є МЧ *ja, mal, doch, einfach, nur, schon, auch, ruhig, bloß.* ІКМ МА пропонування характеризується високим ступенем факультативності та має специфіку у параметрі витрат та користі: користь може належати мовцеві, адресату або обом, мовцеві й третій особі або тільки третій особі; витрати очікуються з боку адресата або мовця і адресата. Ступінь здатності агенса (адресата або мовця і адресата) підвищують МЧ *auch, bloß, ja*. Ступінь бажання мовця підвищують МЧ *doch, ja*. Ступінь витрат мінімізують МЧ *doch, einfach, ruhig, wohl*. Ступінь повноваження підвищується за допомогою МЧ *doch, ja*. Високий ступінь факультативності відбивають МЧ *auch, mal, schon*, які є також мітигаторами.

Для МА **дозволу** характерними є МЧ *ruhig, nur, doch, mal, ja.*ІКМ МА дозволу характеризується формальністю його дискурсивного контексту, великими ступенями повноваження і соціальної дистанції та належністю витрат і користі адресатові, що створює передумови для відсутності потреби в мітигації дозволу. Ступінь бажання мовця підвищує МЧ *doch*, ступінь витрат адресата – МЧ *nur, ruhig*. Високий ступінь факультативності підкреслює МЧ *mal*. Високий ступінь повноваження мовця відбивають МЧ *ruhig, ja*.

Ономасіологічний аналіз вживання МЧ в МА директивах показав, що за критерієм відображення параметрів ІКМ цього іллокутивного типу до директивних МЧ можна віднести МЧ *doch, mal, nur, bloß, ja, einfach, ruhig, schon, wohl, auch* (в порядку зниження їхньої частотності)*.*

**Розділ 3** “**Когнітивно-семантичні та прагмадискурсивні властивості директивних часток німецької мови”**.

Встановлення **когнітивно-семантичних властивостей** директивних часток здійснюється за допомогою методу компонентного аналізу, тобто до аналізу тих сем, комбінування й активізація яких у висловлюванні сприяє творенню того чи іншого відтінку спонукального значення.

Ми керувалися положенням про те, що частини мови активізують при їхньому використанні різні структури свідомості і викликають у мовців різні типи репрезентацій (О.С. Кубрякова). З цієї точки зору нас цікавить, по-перше, які ментальні репрезентації викликають у мовців директивні МЧ у процесі реалізації дискурсу, по друге, як вони відображають пропозиційну установку мовця. Саме такий підхід до значення директивних МЧ ліг в основу визначення семантики окремої частки. При цьому застосовується принцип пословного опису часток, розглядання кожної лексеми, але обов’язково з урахуванням її парадигматичних зв’язків з іншими, функціонально подібними словами (за Т.М. Ніколаєвою).

Р. Джекендофф, говорячи про мову думок, визначає вихідний список концептів, які структурують світ, що чуттєво познається: РІЧ, ПОДІЯ, СТАН, МІСЦЕ, ВЛАСТИВІСТЬ і КІЛЬКІСТЬ або ОБ’ЄМ.

Компонентний аналіз прагматичного значення директивних МЧ дозволив встановити, що воно зумовлене значенням омонімічних частин мови, від яких вони походять. Серед концептів, які структурують світ, що чуттєво познається, релевантними для директивних МЧ є концепти ПОДІЯ, МІСЦЕ, ВЛАСТИВІСТЬ і КІЛЬКІСТЬ, які активізуються в свідомості мовців у процесі реалізації спонукального дискурсу. Ознаки цих концептів відображають модус волевиявлення мовця, тому існують у якості прагматичних характеристик директивних МЧ, зокрема:

* МЧ *doch* функціонує як директивна завдяки семам “багато” (ознака концепту КІЛЬКІСТЬ), “відомо” (ознака концепту ВЛАСТИВІСТЬ), “корекція” (ознака концепту ПОДІЯ), які активізують параметри бажання, повноваження мовця та витрат / користі предикованої дії ІКМ директивного МА.
* МЧ *mal* функціонує як директивна завдяки семам “мало” (ознака концепту КІЛЬКІСТЬ), “зараз” і “коли-небудь” (ознаки концепту МІСЦЕ), які активізують параметри мітигації, факультативності та витрат / користі предикованої дії ІКМ директивного МА.
* МЧ *nur* функціонує як директивна завдяки семі “обмеження”, яка виступає ознакою концепту КІЛЬКІСТЬ та активізує параметри бажання мовця, факультативності та витрат / користі предикованої дії ІКМ директивного МА.
* МЧ *bloß* функціонує як директивна завдяки семі “обмеження”, яка виступає ознакою концепту КІЛЬКІСТЬ та активізує параметри бажання мовця та витрат / користі предикованої дії ІКМ директивного МА.
* МЧ *ja* функціонує як директивна завдяки семі “відомо”, яка виступає ознакою концепту ВЛАСТИВІСТЬ та активізує параметри повноваження, бажання мовця, здатності агенса (адресата, мовця або мовця і адресата), факультативності предикованої дії та мітигації ІКМ директивного МА.
* МЧ *einfach* функціонує як директивна завдяки семам “просто” (“не-складно” і “не-важко”) та “очевидно”, які виступають ознаками концепту ВЛАСТИВІСТЬ та активізують параметри витрат / користі предикованої дії, мітигації, бажання та повноваження мовця ІКМ директивного МА.
* МЧ *ruhig* функціонує як директивна завдяки семам “безпроблемно” (ознака концепту ВЛАСТИВІСТЬ) і “корекція” (ознака концепту ПОДІЯ), які активізують параметри витрат / користі предикованої дії та повноваження мовця ІКМ директивного МА.
* МЧ *schon* функціонує як директивна завдяки семам “зараз” (ознака концепту МІСЦЕ) і “корекція” (ознака концепту ПОДІЯ), які активізують параметри бажання, повноваження мовця та мітигації ІКМ директивного МА.
* МЧ *wohl* функціонує як директивна завдяки семі “очевидно”, яка виступає ознакою концепту ВЛАСТИВІСТЬ та активізує параметри повноваження мовця, факультативності предикованої дії та мітигації ІКМ директивного МА.
* МЧ *auch* функціонує як директивна завдяки семі “норма”, яка виступає ознакою концепту ВЛАСТИВІСТЬ та активізує параметри повноваження мовця, факультативності предикованої дії та мітигації ІКМ директивного МА.

**Прагматичні властивості** директивних МЧ базуються на їхній іллокутивній функції: оскільки МЧ у певних комунікативних типах речення (розповідному, питальному спонукальному) співвідносяться з певними типами МА, вони виступають як іллокутивні індикатори або іллокутивні модифікатори (G. Helbig, D. Wunderlich). Індикаторами МА вважаються такі мовні засоби, які вказують на іллокутивну силу висловлювання відносно незалежно від дискурсивного контексту.

До індикаторів МА директиву ми відносимо морфолого-синтаксичні й лексико-семантичні засоби, які сприяють творенню спонукання та у взаємодії із контекстом можуть однозначно вказувати на відповідну іллокуцію. Речення спонукальної структури і перформативні дієслова є основними індикаторами МА директива, який реалізовано у прямий спосіб.

Розглядаючи питання, що вважається імперативною / спонукальною структурою, спираємося на найширшу точку зору і вважаємо структури на кшталт *Nimm (du) den Spaten!, Nehmt (ihr) den Spaten!, Nehmen Sie den Spaten!, Nehmen wir den Spaten! Nimmst du (wohl) den Spaten!, Wirst / willst / würdest du (wohl) den Spaten nehmen! Würde Anna (doch) den Spaten nehmen!* спонукальними, а МА, виражені за їхньою допомогою, прямими директивами (D. Wunderlich).

У спонукальному дискурсі всі директивні МЧ функціонують як іллокутивні індикатори (у прямих директивних МА), індикуючи директивну іллокутивну силу МА в реченнях спонукальної структури, наприклад: *Sagen Sie einfach, was Sie sagen wollen. (Lindemann)*

Як іллокутивні модифікатори (у непрямих директивних МА) функціонують всі директивні МЧ, окрім *schon,* модифікуючи іллокутивну силу МА в реченнях розповідної і питальної структури у директивну.

МЧ, що модифікують іллокутивну силу МА, які реалізуються за допомогою речень питальної структури, – *mal, nur, einfach, wohl, auch*. Структура таких МА може бути вираженою спеціально-питальним або загально-питальним реченням, часто з модальним дієсловом, заперечною часткою *nicht*, наприклад: *Willst du nicht mal Vernunft annehmen? Ich will dir doch nur helfen! (Stolper)*

У МА, реалізованих реченнями розповідної структури, модальні дієслова також виступають іллокутивними модифікаторами, оскільки розповідна форма речення використовується за свідченням багатьох лінгвістів як один із способів вираження спонукання до дії (Н.Ф. Гладуш, D. Wunderlich). Типовою формою є розповідне речення з дієсловами *wollen, möchten, wünschen*, які виражають пропозиційну установку, властиве саме директивам: бажання мовця, щоб адресат виконав дію, наприклад:

*Ich möchte einfach hier oben bleiben (Bieler).*

Директивні МЧ проявляють **інтеракційні властивості**, які знаходять відображення в їхній здатності функціонувати в ініціальних і реактивних дискурсивних ходах, що робить певний внесок у забезпечення когерентності діалогу. Усі директивні МЧ впливають на подальший перебіг комунікації, а саме на можливості реагування адресата на МА мовця. Проте, тільки MЧ *doch, ja, nur* властиві і ініціальним, і реактивним МА в однаковій мірі.

Директивні МЧ *schon,* *wohl* використовуються в МА, які вводять дискурсивний хід, будучи, як правило, ініціальними, наприклад:

*„Na los, ruf schon an. Ich warte hier.“ Er stellte sich vor die Telefonstelle und sah aus, als würde er hier nicht eher weggehen, bis sie ihre Aufgabe erledigt hatte. (Mansdorf)*

*„Du bist doch sauer. Ich sehe es dir an.“ „Mensch, Marc, wirst du jetzt wohl aufhören“ (Bolten)*

В ініціальних дискурсивних ходах здебільшого вживаються директивні МЧ *auch, bloß, mal*, наприклад: *„Gibt es bei euch auch was zu trinken?“ erkundigte sich Jörg. „Klar.“ (Bolten)*

В реактивних директивах переважають директивні частки *einfach, ruhig*, наприклад:

*„Soll ich zum Melle-Platz fahren?“, fragte ich unbeholfen. „Nein, lass, Katharina! Fahr einfach an die Alster und lass uns aufs Wasser schauen. Ich hab diese Stadt so geliebt, bevor mir alles genommen wurde“ (Fix)*

*„Bitte, Marina. Es ist wirklich unheimlich wichtig“, erklärte Marc.*

*Marina schluckte. „Also gut“, sagte sie und wandte sich Gitta zu. „Laß in der Küche ruhig alles stehen“ (Bolten)*

Аналізуючи **стратегічні властивості** директивних МЧ німецької мови, ми спираємося на класифікацію мовленнєвих стратегій і тактик О.С. Іссерс. Типовими стратегіями для вживання директивних МЧ у німецькомовному спонукальному дискурсі є: стратегія наполегливості, яка функціонує у вигляді тактик наполягання, умовляння, переконування, аргументації; стратегія впевненості / невпевненості; стратегія ввічливості, яка передбачає тактики мітигації та етикету; емоційно-налагоджувальна стратегія, що представлена тактиками жарту, позитивних та негативних емоцій; стратегія дискредитації та діалогова стратегія .

У реалізації стратегії наполегливості (тактики наполягання, умовляння, переконування, аргументації) у спонукальному дискурсі велику роль відіграють директивні частки *doch, ja, einfach,mal, nur, schon.* Вказані тактики об’єднуються ознакою широкого контексту, вони реалізуються у межах мікродіалогу, тому директивні МЧ, які виступають як носії цих тактик, семантично пов’язують директив з попередніми МА, наприклад:

*„Sabeth“, fragte ich, „was ist los?“ Sie stand vor meiner Türe; ohne zu klopfen. „Sag’s doch!“ sagte ich. Sie stand barfuß und trug ihr gelbes Pyjama (Frisch)*

Директивні МЧ реалізують тактики наполягання й умовляння у взаємодії з іншими мовними засобами, зокрема, лексичними (*endlich, bitte, Mein Gott, im Stich lassen* тощо), морфологічними (*Konjunktiv*), синтаксичними (повтори, парцеляція). Оскільки мовленнєвий вплив найвиразніше проявляється саме в директивному МА, то стратегію наполегливості можна вважати типовою для спонукального дискурсу.

Стратегія впевненості мовця в предикованій дії реалізуються в спонукальному дискурсі за допомогою директивних МЧ *bloß, doch, auch, schon, ja, nur,* стратегія невпевненості – за допомогою директивних МЧ *einfach, ja, mal*, *wohl, doch,* які можна поряд з іншими численними мовними засобами кваліфікувати як так звані хеджі – мовні сигнали невпевненості.

У спонукальному дискурсі стратегія невпевненості функціонує як референціальна невпевненість, що модифікує пропозиційний зміст висловлювання і регулюється принципом кооперації (А.В. Ярхо). Натомість афективну невпевненість – другий різновид цієї стратегії, яка модифікує іллокутивну силу висловлювання і регулюється принципом ввічливості, відносимо до стратегії ввічливості. Це є доцільним з погляду на специфіку спонукального дискурсу, де епістемічні характеристики пропозиції не мають такого великого значення, як у стверджувальному дискурсі.

Вживання директивних часток мовцями залежить від обраних ними стратегій ввічливості, всі директивні МЧ спроможні сприяти реалізації стратегій негативної і позитивної ввічливості та підпорядкованим цим стратегіям тактикам мітигації та етикету. Наш матеріал не містить прикладів, де директивні МЧ є виразниками стратегій ввічливості П. Браун і С. Левінсона Р7, Р13, Р14 та N9. Це можна пояснити тим фактом, що ці стратегії передбачають реалізацію МА асертивного або квеситивного типу (P7 – Припускай, створюй, стверджуй наявність спільних інтересів; P13 – Інформуй або запитуй про причини; P14 – Припускай або стверджуй взаємність; N9 – Номіналізуй твердження).

Емоційно-налагоджувальна стратегія, що регулює стосунки між комунікантами в спонукальному дискурсі, представлена тактиками жарту, позитивних та негативних емоцій, які можуть виражатися усіма директивними МЧ – *auch, bloß, doch, einfach, ja, mal, nur, ruhig, schon, wohl.* Позитивні емоції, що їх виражає мовець, сприяють зближенню комунікантів, негативні емоції – їх дистанціюванню, а жарт спроможний робити і те, і інше.

Виражаючи негативні емоції, мовець ні в якому разі не намагається образити адресата, навпаки, їхні стосунки залишаються дружніми, хоча виникає тимчасове дистанціювання. Висловлюючи спонукання, мовець може бути роздратованим словами адресата, стурбованим проблемами, збентеженим неприємною новиною, наприклад:

*„Ist was mit meiner Wohnung?“ „Du nervst! Halt einfach mal die Klappe, wir sind ja gleich da! Und wenn du unbedingt reden mußt, erzähl mir doch von deiner neuen Flamme.“ (Fester)*

Стратегія дискредитації, яка спрямована на свідоме ушкодження лиця адресата та ініціювання конфлікту, представлена тактиками ображання, глузування, звинувачення, погрози, які можуть виражатися директивними МЧ *bloß, doch, mal.* Якщо емоційно-налагоджувана стратегія належить до кооперативно-гармонійного спілкування, то стратегія дискредитації є проявом конфліктної мовленнєвої взаємодії. Стратегія дискредитації має відношення до категорії оцінки, насамперед, негативної, особливість якої під час реалізації цієї стратегії полягає у тому, що суб’єктом оцінки виступає мовець, а її об’єктом – адресат.

Директивні МЧ *auch, doch, mal*, *schon* виступають у якості засобів оптимізації діалогової взаємодії, сприяючи реалізації діалогової стратегії у вигляді тактик перерозподілу ініціативи, зміни теми, встановлення, підтримання та переривання контакту. Типовими регулятивними засобами німецької мови є висловлювання з МЧ *mal* на зразок *Sag mal, Hör mal, Pass mal auf, Guck mal* тощо.

**ВИСНОВКИ**

Дослідження функціонування МЧ у спонукальному дискурсі дозволило, по-перше, виділити клас директивних модальних часток німецької мови та вирішити питання встановлення їх інвентарю шляхом ономасеологічного аналізу МА директиву з погляду на роль МЧ у реалізації модусу волевиявлення, яка формує спонукальний дискурс. По-друге, встановлено когнітивно-семантичні та дискурсивно-прагматичні властивості директивних МЧ сучасної німецької мови, яких вони набувають у ході реалізації діалогічного дискурсу.

Визначаючи МЧ як клас часток, значення яких є дискурсивно-прагматичним, якого вони набувають в дискурсі, під час реалізації МА, за критерієм модусу волевиявлення виділено підклас директивних МЧ. Директивні МА визначаються як мовленнєва взаємодія мовця і адресата, що ґрунтується на модусі волевиявлення, для досягнення перлокутивної цілі мовця, яка полягає у прагненні так вплинути на адресата, щоб той здійснив певну фізичну, мовленнєву або ментальну дію. Вживання директивних МЧ сприяє реалізації директивного МА, який становить мінімальну одиницю спонукального дискурсу.

Спонукальний дискурс характеризується специфікою прояву аспектів мовного використання, когнітивного і соціально-прагматичного, а саме: передавання / конструювання ідей і переконань мовців знаходить відображення в ІКМ МА директиву (когнітивний аспект), взаємодія комунікантів у відповідних до цієї ІКМ соціально-культурних контекстах і ситуаціях відбивається у реалізації МА директивів як мінімальних одициць цього типу дискурсу (соціально-прагматичний аспект), що уможливлюється за допомогою специфічних мовних засобів, до яких належать директивні МЧ (аспект мовного використання).

Проведено розгалуження підтипів директивного МА на основі варіювання параметрів ІКМ цього іллокутивного типу МА, до яких належать: агенс, час дії, ступінь здатності агенса, ступінь бажання мовця, ступінь бажання адресата, ступінь витрат / користі, ступінь факультативності, ступінь мітигації, ступінь повноваження, ступінь соціальної дистанції, ступінь формальності контексту. Для МА директиву варіюють всі параметри ІКМ, крім другого – час дії, яка предикується, має місце тільки в майбутньому. Некатегоричні директиви об’єднуються таким спільним параметром ІКМ як високий ступінь факультативності дії агенса (адресата або мовця і адресата). Категоричні директиви об’єднуються такими спільними параметрами ІКМ як низький ступінь факультативності дії агенса (адресата), користь дії для мовця і витрати адресата.

Ономасіологічний аналіз вживання МЧ в МА директивах показав, що за критерієм відображення параметрів ІКМ цього іллокутивного типу до директивних МЧ можна віднести МЧ *doch, mal, nur, bloß, ja, einfach, ruhig, schon, wohl, auch* (в порядку зниження їхньої частотності)*.*

Компонентний аналіз прагматичного значення директивних МЧ дозволив встановити, що воно зумовлене значенням омонімічних частин мови, від яких вони походять. Серед концептів, які структурують світ, що чуттєво пізнається, релевантними для директивних МЧ є концепти ПОДІЯ, МІСЦЕ, ВЛАСТИВІСТЬ і КІЛЬКІСТЬ, які активізуються в свідомості мовців у процесі реалізації спонукального дискурсу. Ознаки цих концептів відображають волітивний модус висловлювання, тому існують у якості прагматичних характеристик директивних МЧ, зокрема, сема “багато” властива МЧ *doch*, сема “відомо” – МЧ *doch, ja*, сема “корекція” – МЧ *doch, schon*, семи “мало, “коли-небудь” – МЧ *mal*, сема “зараз” – МЧ *mal* і *schon*, сема “обмеження” – МЧ *nur, bloß*, сема “просто” – МЧ *einfach*, сема “очевидно” – МЧ *einfach* і *wohl*, сема “безпроблемно” – МЧ *ruhig*, сема “норма” – МЧ *auch*. Ці семи активізують такі параметри ІКМ директивного МА як бажання, повноваження мовця, здатності агенса (адресата, мовця або мовця і адресата), мітигації, факультативності та витрат / користі предикованої дії.

У спонукальному дискурсі всі директивні МЧ функціонують як іллокутивні індикатори (у прямих директивних МА), індикуючи директивну іллокутивну силу МА в реченнях спонукальної структури, та всі директивні МЧ, окрім *schon,* функціонують як іллокутивні модифікатори (у непрямих директивних МА), модифікуючи іллокутивну силу МА в реченнях розповідної і питальної структури у директивну.

Директивні МЧ проявляють інтеракційні властивості, які знаходять відображення в їхній здатності функціонувати в ініціальних і реактивних дискурсивних ходах, що робить певний внесок у забезпечення когерентності діалогу. Зокрема, тільки в ініціальних МА в спонукальному дискурсі вживаються директивні МЧ *schon, wohl*, здебільшого в ініціальних – *auch, bloß, mal*, здебільшого в реактивних – *einfach, ruhig*. MЧ *doch, ja, nur* властиві і ініціальним, і реактивним МА в однаковій мірі.

Типовими стратегіями дискурсивної реалізації МЧ є: стратегія наполегливості, яка функціонує у вигляді тактик наполягання, умовляння, переконування, аргументації (МЧ *doch, ja, einfach, mal, nur, schon*); стратегія впевненості (*bloß, doch, auch, schon, ja, nur*) / невпевненості(*einfach, ja, mal*, *wohl, doch*); стратегія ввічливості, яка передбачає тактики мітигації та етикету (всі директивні МЧ); емоційно-налагоджувальна стратегія, що представлена тактиками іронії, позитивних та негативних емоцій (всі директивні МЧ); стратегія дискредитації (*bloß, doch, mal*) та діалогова стратегія (*auch, doch, mal*, *schon*).

Подальші дослідження директивних МЧ можуть проводитися у напрямку сполучуваності окремих директивних часток, залучення діахронічного, контрастивного та гендерного аспекту іх вживання.

**ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦII ВИКЛАДЕНI У ТАКИХ**

**ПУБЛIКАЦIЯХ:**

* Гриценко М.И. Модальные частицы немецкого языка как иллокутивные индикаторы / М.И. Гриценко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 609. – С. 140–142.
* Гриценко М.И. Свойства и функции модальных частиц немецкого языка / М.И. Гриценко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2004. – № 636. – С. 190–192.
* Гриценко М.И. Особенности употребления модальных частиц немецкого языка в речевых актах директивах / М.И. Гриценко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2005. – № 667. – С. 47–50.
* Модальні частки у спонукальному дискурсі / В.П. Кривенко, М.І. Гриценко // Вістник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2006. – № 725. – С. 57–62.
* Гриценко М.І. Стратегічний потенціал директивних модальних часток у німецькомовному дискурсі / М.І. Гриценко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2006. – № 741. – С. 87–90.
* Гриценко М.І. Когнітивно-семантичні властивості директивних модальних часток німецької мови / М.І. Гриценко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2007. – № 782. – С. 93–97.
* Гриценко М.И. Понятие модальности в лингвистике / М.И. Гриценко // Мотивація, кваліфікація, якість: питання теорії і практики : мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. – С. 42–44.
* Гриценко М.И. Прагматические свойства немецких модальных частиц / М.И. Гриценко // Ювілейні Четверті Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : мат-ли міжнар. наук.-метод. конф. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. – С. 74–76.
* Гриценко М.І. Метод парафрази при перекладі німецьких модальних часток / М.І. Гриценко // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : мат-ли III всеукр. наук. конф. – Харків : Константа, 2005. – С. 51–52.
* Гриценко М.І. Роль модальних часток в реалізації ідеалізованої когнітивної моделі директивного мовленнєвого акту / М.І. Гриценко // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : мат-ли V всеукр. наук. конф. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. – С. 53–54.
* Гриценко М.И. Директивные модальные частицы и когерентность диалога / М.И. Гриценко // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : мат-ли VI міжнар. наук. конф. – Харків : Константа, 2007. – С. 102–104.

**АНОТАЦІЯ**

**Гриценко М.І. Дискурсивні властивості директивних модальних часток німецької мови. – Рукопис.**

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2009.

Дисертація є дослідженням когнітивно-семантичних і прагмадискурсивних властивостей директивних МЧ. Директивні частки (*doch, mal, nur, bloß, ja, einfach, ruhig, schon, wohl, auch*) визначено як підклас МЧ, що функціонують у складі висловлювань, які реалізують директивний МА, виражаючи модус волевиявлення мовця. Встановлено, що в процесі реалізації директивного МА в свідомості мовців активізуються семантичні компоненти, які відображають певні параметри ІКМ директивного МА. З’ясовано, що в спонукальному дискурсі директивні МЧ функціонують як іллокутивні індикатори та модифікатори. Описано інтеракційні властивості директивних часток, які проявляються в їхньому вживанні як в ініціальних, так і в реактивних дискурсивних ходах. Виявлено дискурсивні стратегії, релевантні для директивних МЧ: наполегливості, впевненості / невпевненості,ввічливості, емоційно-налагоджувальна, дискредитації та діалогова.

**Ключові слова:** директив, iдеалізована когнітивна модель, іллокутивний індикатор, іллокутивний модифікатор, мовленнєвий актдиректив, модальна частка, сема, спонукальний дискурс, стратегія, тактика.

**АННОТАЦИЯ**

**Гриценко М.И. Дискурсивные свойства директивных модальных частиц немецкого языка. – Рукопись.**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2009.

Диссертация посвящена исследованию когнитивно-семантических и прагмадискурсивных свойств директивных МЧ. Впервые в классификации модальных частиц используется дискурсивный критерий – роль МЧ в создании прагматического типа дискурса. Директивные частицы (*doch, mal, nur, bloß, ja, einfach, ruhig, schon, wohl, auch*) определены как подкласс МЧ, функционирующих в составе высказываний, которые реализуют директивный РА, выражая модус волеизъявления говорящего.

Значение директивных частиц является дискурсивно-прагматическим, т.е. таким, которое они приобретают в побудительном дискурсе при реализации директивного РА. Основными дискурсивно-прагматическими функциями МЧ являются функция выражения модуса высказывания и интеракционная.

Побудительный дискурс определяется как мыслекоммуникативная деятельность говорящих, реализующих директивные РА в коммуникативной ситуации побуждения. Побудительный дискурс характеризуется спецификой проявления аспектов языкового употребления, когнитивного и социально-прагматического, а именно: передача / конструирование идей и убеждений коммуникантов находит отображение в ИКМ РА директива (когнитивный аспект); взаимодействие коммуникантов в соответствующих этой ИКМ социально-культурных контекстах и ситуациях отражается в реализации РА директивов как минимальных единиц этого типа дискурса (социально-прагматический аспект); что обеспечивается при помощи специфических языковых средств, к которым принадлежат директивные МЧ (аспект языкового употребления).

Проведено разграничение подтипов директивного РА на основе варьирования параметров ИКМ этого иллокутивного типа РА, к которым относятся: агенс, время действия, степень способности агенса, степень желания говорящего, степень желания адресата, степень затрат / пользы, степень факультативности, степень митигации, степень полномочий, степень социальной дистанции, степень формальности контекста. Для РА директива варьируют все параметры ИКМ, кроме второго – время предицируемого действия относится только к будущему.

Некатегорические директивы объединяются таким общим параметром ИКМ, как высокая степень факультативности действия агенса (адресата или говорящего и адресата). Категорические директивы объединяются такими общими параметрами ИКМ, как низкая степень факультативности действия агенса (адресата), польза действия для говорящего и затраты адресата.

Выяснено, что когнитивно-семантические свойства директивних МЧ обусловлены значением омонимических частей речи, от которых они происходят. В процессе реализации директивного РА в сознании говорящих активизируются семантические компоненты, отображающие такие параметры идеализированной когнитивной модели директивного РА, как желания, полномочия говорящего, способности агенса (адресата, говорящего или говорящего и адресата), митигации, факультативности и затрат / пользы предицируемого действия. Сема “много” свойственна МЧ *doch*, сема “известно” – МЧ *doch, ja*, сема “коррекция” – МЧ *doch, schon*, семы “мало”, “когда-нибудь” – МЧ *mal*, сема “сейчас” – МЧ *mal* и *schon*, сема “ограничение” – МЧ *nur, bloß*, сема “просто” – МЧ *einfach*, сема “очевидно” – МЧ *einfach* і *wohl*, сема “безпроблемно” – МЧ *ruhig*, сема “норма” – МЧ *auch*.

Выявлено, что в побудительном дискурсе директивные МЧ функционируют как иллокутивные индикаторы (в прямых директивных РА), индицируя директивную иллокутивную силу РА в предложениях императивной структуры, и как иллокутивные модификаторы (в непрямых директивных РА), модифицируя в предложениях повествовательной и вопросительной структуры иллокутивную силу РА в директивную.

Описаны интеракционные свойства директивных частиц, отображающиеся в их способности функционировать в инициальных и реактивных дискурсивных ходах, что обеспечивает когерентность диалога.

Проанализированы ведущие дискурсивные стратегии, в реализации которых принимают участие директивные МЧ: стратегия настойчивости, которая функционирует в виде тактик настаивания, уговаривания, убеждения, аргументации (МЧ *doch, ja, einfach,mal, nur, schon*), стратегия уверенности (*bloß, doch, auch, schon, ja, nur*) / неуверенности (*einfach, ja, mal*, *wohl, doch*),стратегия вежливости, которая предполагает тактики митигации и этикета (все директивные МЧ), эмоционально-настраивающая стратегия, представленная тактиками иронии, выражения позитивных и негативных эмоций (все директивные МЧ), стратегия дискредитации (*bloß, doch, mal*) и диалоговая стратегия (*auch, doch, mal*, *schon*).

**Ключевые слова:** директив, идеализированнaя когнитивнaя модель, иллокутивный индикатор, иллокутивный модификатор, модальная частица, побудительный дискурс, сема, стратегия, тактика.

**ABSTRACT**

**Grytsenko M.I. Discourse Properties of Directive Modal Particles of the German Language. – Manuscript.**

Thesis for a candidate degree in philology: speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2009.

The thesis focuses on of cognitive-semantic and pragmadiscourse properties of directive modal particles research, offering the definition of directive particles (*doch, mal, nur, bloß, ja, einfach, ruhig, schon, wohl, auch*) as a subclass of modal particles which function within boundaries of the utterance and realize directive speech act expressing the speaker’s modus of volition. The research reveals the activation of semantic components representing certain parameters of the directive speech act idealized cognitive model in the speakers' mind that takes place in directive speech act realization. The study proves that directive modal particles function as illocutionary indicators and modifiers in the imperative discourse. The thesis describes interactional properties of directive particles, displayed in their use both in initial and reactive discourse moves. The study singles out the following discourse strategies relevant to directive modal particles: persistence, sureness/unsureness, politeness, emotional-tuning, discreditation and dialogic strategy.

**Key words:** directive, idealized cognitive model, illocutionary indicator, illocutionary modifier, directive speech act, modal particle, seme, imperative discourse, strategy, tactics.

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