***Роль безсполучникових складних речень та речень багато компетентної структури у документації.***

1. ***Поняття про безсполучникове складне речення***

Безсполучникове складне речення відрізняється від рівновеликих сполучникових складнопідрядних складносурядних речень тим, що в об’єднанні його частин використовуються як спільні для безсполучникового і сполучникового типів зв’язку засоби (взаємодія видо-часових форм дієслів-присудків, інтонація, спільні члени речення предикативних частин тощо), так і суто специфічні.

 *У семантико-синтаксичному аспекті частини безсполучникового складного речення характеризуються такими засобами зв’язку:*

 1) наявністю спільного граматичного члена для обох частин: У селі розпочалися весняні роботи, люди працювали день і ніч на своїх городах (О. Слісаренко);

2) виявом в одній з частин співвідносного слова: Все село там таке: всяк тобі допоможе (І.Нечуй-Левиць кий);

 3) наявністю в одній із частин незайнятих (незаповнених) синтаксичних позицій (конструктивна неповнота): З оповідання цих хлопців відразу стало ясно: добра вночі не чекай (О. Слісаренко);

 4) взаємодією модально-часових форм дієслів-присудків: Струмки полощуть срібло тиші, в росі купається трава (Богдан-Ігор Антонич).

 За походженням безсполучниковість давніша від сполучниковості, оскільки сурядність і підрядність постали із витворенням окремого класу слів – сполучників, відповідно – сурядності та підрядності.

 Безсполучниковим складним реченням називається таке складне речення, предикативні частини якого об’єднуються в одне синтаксичне та смислове ціле не за допомогою сполучників, а ритмомелодійними засобами, інтонацією. У формальному плані безсполучникові складні речення поділяються на формально елементарні (дві предикативні частини: Птахи летять у вирій – буде зима) та формально неелементарні (три й більше предикативних частин: Летять стежини до Дніпра, летять хмарки, летять дороги... (І. Драч)).

У семантичному плані безсполучникові складні речення поділяються на семантично елементарні (дві предикативні частини, кожна з яких є семантично елементарною – містить одну пропозицію (предикацію): І плаче коник – нема мелодій (Л. Костенко)) і семантично неелементарні (в таких реченнях міститься три й більше пропозицій (предикацій): Клюють ліщину співом коси, дзвенить, мов мідь, широкий шлях, схилилась верба в задумі своїй)

. За експресією безсполучникові складні речення поділяються на окличні й неокличні: Радіймо – весна стукає у вікно! та Ударив грім – і зразу шкереберть пішло життя (В. Стус).

 За комунікативною настановою безсполучникові складні речення можуть бути розповідні, питальні, спонукальні, бажальні та ін.

1. ***Основні семантико-синтаксичні та формальні типи безсполучникових складних речень***

За структурно-семантичними ознаками предикативних частин і за характером смислових взаємозв’язків цих частин безсполучникові складні речення поділяються на речення з однотипними частинами та речення з різнотипними частинами.

До перших належать такі, в яких частини однакові за будовою: Минають дні, минають ночі (А. Яна).

До безсполучникових речень з різнотипними частинами належать такі, в яких поєднувані частини різнотипні: Не можна сьогодні відпочивати: заборонив директор.

 З-поміж цих основних типів вичленовуються окремі різновиди за характером смислових відношень між частинами.

Серед безсполучникових складних речень розрізняються речення відкритої та закритої структури.

Усі речення відкритої структури сполучникового та безсполучникового типу подібні за будовою, оскільки їм властива внутрішня однорідність: Наступила зима, випали глибокі сніги, село наче завмерло (М. Стельмах) → \*Наступила зима, і випали глибокі сніги, і село наче завмерло. Особливістю безсполучникових складних речень відкритої структури виступає максимальне наближення відношень між їхніми предикативними частинами до відповідних відношень у складносурядному реченні (єднальні (Весною земля зацвітає, весною приходить любов (М. Стельмах)), розділові (Сонце заховалось, вітер налетів, знову сонце заховалось (А. Яна) відношення).

Для складних речень закритої структури протиставлення безсполучникового і сполучникового зв’язків надзвичайно суттєве. З-поміж безсполучникових складних речень закритої структури наявні такі, в яких відношення між предикативними частинами максимально наближені до відповідних відношень між предикативними частинами в складнопідрядних реченнях (Проліски заясніли на галявині – там сніг розтав). Загалом без сполучникові речення закритої структури становлять окремий тип, і в більшості з них зняте протиставлення сурядного та підрядного зв’язку. В таких реченнях повною мірою виражений недиференційований зв’язок, пор.: Птахи повертаються з вирію – наступила справжня весна (М. Руденко). Хлоп ці працювали швидко – до вечора сіно було висушене (В. Дрозд).

*З-поміж безсполучникових складних речень з недиференційованим синтаксичним зв’язком протистоять одне одному:*

 1) речення типізованої структури (в них частини харак теризуються певною специфічною організацією),

 2) речення нети пізованої структури, тобто речення, частини яких позбавлені специфічної формальної організації, пор.: Слухайте: я сьогодні закоханий в життя, як хлопчисько (М. Хвильовий). Буває мить якогось потрясіння: побачиш світ, як вперше у житті (Л. Костенко). Вранці полк вийшов на відкрите узлісся і, вражений, зупинився в німому зачаруванні: далеко на горах уже видно було їм золотоверхий Київ! (О. Гончар).

***3. Смислові різновиди безсполучникових речень***

Врахування різноманітних спектрів смислових відношень між частинами безсполучникового складного речення з неоднотипними й однотипними частинами дозволяє розрізняти безсполучникові складні речення зі значенням: 1) часу; 2) зіставлення; 3) поширювального приєдну вання; 4) пояснення; 5) умовно-наслід ковості; 6) причиново-наслідковості та наслідково-при чиновості; 7) з’ясувально-об’єктності та ін. Встановлені різновиди охоплюють найтиповіші випадки реалізації цих відношень.

*3.1. Часове (єднальне) значення*

 Охоплює речення, в яких виражаються ті чи ті значення послідовності або одночасності зображуваних подій: Уже скотилось із неба сонце, Заглянув місяць в моє віконце. Вже засвітились у небі зорі, Усе заснуло, заснуло і горе (Леся Українка) – послідовність подій; З гір збігали вниз бурхливі струмки; на просохлих місцях зеленіла травиця; понад ставом розпускалися верби (Я. Мамонтов). Сонце заходить, цілуючи гай, квіти кивають йому на добраніч (М. Вороний) – одночасність.

*3.2. Значення зіставлення (зіставлення-протиставлення)*

 Поширене з-поміж речень, у яких зміст першої частини зіставляється / протиставляється зі змістом другої частини: На небі сонце – серед нив я (М. Ко цюбинський). Він гість – я господар (Д. Фальківський).

*3.3. Поширювально-приєднувальне значення*

Охоплює речення, в яких друга частина або поширює один із членів першої, або поширює всю першу частину. Саме тому для них властивим є вживання у другій частині речення анафоричних займенників зразка він, той, там, туди, звідти, це та ін., хоча анафоричний елемент може знаходитися і в першій частині, пор.: Не повернуть минулого ніколи, воно пройшло і вже здається миттю (М. Рильський).

*3.4. Значення пояснення*

Наявне в реченнях, у яких один із членів першої частини розкривається однією або кількома постпозитивними частинами: Мої літа – не монотонні дублі: Я змінююсь, як світанковий пруг (Д. Павличко). Такий наш Йосип: нема й не просить (Народна творчість). Інколи перша частина може вміщувати слова на зразок тільки одне, такі, такий, так (за наявності слів такі, такий, так пояснювальне значення поєднується з якісно-означальним або якісно-обставинним): Все трапилось так несподівано: Ванько побіг свій город дивиться у степ (В. Підмогильний).

Безсполучникові речення зі значенням пояснення відрізняються від поширювальноприєднувальних тим, що за пояснювальних відношень наявне слово, яке прогнозує наявність наступної предикативної частини.

*3.5. Умовно-наслід кове значення*

Поширене в реченнях, у яких перша частина вміщує умову, а друга – її наслідок. У такому разі ядром взаємодії двох частин виступають модально-часові форми дієслів-предикатів: Весною сій – восени збереш (Народна творчість). Буде правда – прийде і віра! (М. Стельмах)

. Здебільшого присудок у першій частині виражається формою майбутнього часу зі значенням реальної можливості дії чи стану або формою умовного, наказового способу зі значенням ірреальної можливості (бажаності).

*3.6. Причиново-наслід кове значення*

 Наявне в реченнях, де перша частина окреслює причину, а друга частина – наслідок. З-поміж них розрізняються:

 1) безсполучникові речення з причиновими відношеннями

 2) безсполучникові речення з відношеннями наслідку.

 Безсполучникові речення з причиновими відношеннями вміщують в одній зі своїх частин причину перебігу дії іншої частини, пор.: Істинно, люди: живемо не хлібом єдиним (Б. Олійник)

Безсполучникові речення з відношеннями наслідку характеризуються констатацією наслідку перебігу дії першої частини.

 Інколи у частинах з семантикою наслідку вживаються слова на кшталт так (так і), тому (тому і): Погода стояла у ті дні тепла: тому і бджоли швидко почали вилітати на волю (М. Івченко).

*3.7. З’ясувально-об’єктне значення*

Поширене в реченнях, у яких перша частина містить дієслово з незаповненими валентними гніздами, що передбачають наявність наступної частини (дієслова мовлення, мислення тощо), пор.: А я додам: любити можна поезію в добу ракет, бо, дивна річ, людина кожна якоюсь мірою поет (М. Рильський). Знав: закінчиться перша зміна – і до мене прийде Ярина (Ю. Збанацький