КУЛЬТУРА УСНОГО ФАХОВОГО СПІЛКУВАННЯ. НАГОЛОШУВАННЯ.

1. У ***двоскладових іменниках чоловічого роду***, які в однині мають наголошений перший склад, у формі множини наголос пересувають на останній склад: *а′втор – автори′, ве′ксель – векселі′, комір – коміри′, ко′рпус – корпуси′, о′круг – округи′, па′спорт – паспорти′, по′яс – пояси′, ре′ктор – ректори′, се′ктор – сектори′, слю′сар – слюсарі′, тра′ктор – трактори′, я′щик – ящики′.* Таке наголошування наявне в усіх відмінкових формах: *округі′в, округа′м, округа′ми, в округа′х*. Водночас є незначна група іменників, які мають нерухомий наголос: *ве′ктор – ве′ктори, гло′бус – гло′буси, ле′бідь – ле′беді, ро′змір – ро′зміри, сте′льмах – сте′льмахи*.

Рухомий наголос часто мають і *трискладові іменники*, які в однині мають наголошений перший або другий склад, а в множині функціонують з наголошеним закінченням. На такі слова слід звернути увагу, оскільки часто вони є назвами професій або звань: *дире′ктор – директори′, інспе′ктор – інспектори′, профе′сор – професори′, реда′ктор – редактори′,* але: *прибі′чник – прибі′чники, засту′пник – засту′пники*.

2. Більшість ***двоскладових іменників жіночого роду***, які закінчуються на **-*ка***, у відмінкових формах множини мають наголос на закінченні. Наприклад: *ба′йка – байки′, го′лка – голки′, гря′дка – грядки′, ді′жка – діжки′, ка′ртка – картки′, клі′тка – клітки′, ми′ска – миски′, ни′тка – нитки′, скля′нка – склянки′, сму′жка – смужки′, ха′тка – хатки′, ру′чка (для писання) – ручки′*.

Водночас є іменники, у яких наголос залишається нерухомим: *жме′нька – жме′ньки, кі′шка – кі′шки, па′пка – па′пки, про′бка – про′бки*.

Переміщення наголосу у відмінкових формах множини можна спостерігати і в значній частині трискладових іменників на *-****ка***: *вказі′вка – вказівки′, гові′рка – говірки′, колю′чка – колючки′, пампу′шка – пампушки′, пелю′стка – пелюстки′, поми′лка – помилки′, соро′чка – сорочки′, сторі′нка – сторінки′*. Разом з тим є чимала група трискладових іменників з надкореневим наголосом у відмінкових формах множини: *зав’я′зка – зав’я′зки, діля′нка – діля′нки, примі′тка – примі′тки, розпи′ска – розпи′ски*.

3. Слід звернути особливу увагу на наголошування ***віддієслівних іменників середнього роду***на -***нн(я)***, частина яких досить активно функціонує в науковому та офіційно-діловому стилях мовлення. Здебільшого такі іменники зберігають наголоси тих дієслів, від яких вони утворені. Це може бути наголошення на корені: *ди′хати – ди′хання, ки′дати – ки′дання, нала′годити – нала′годження, уподо′бати – уподо′бання*. Також подібні іменники можуть мати наголошений суфікс: *запита′ти – запита′ння, навча′ти – навча′ння, пізна′ти – пізна′ння, повста′ти – повста′ння, поєдна′ти – поєдна′ння, посла′ти – посла′ння, придба′ти – придба′ння, чита′ти – чита′ння*.

Іменники, утворені від дієслів з наголошеним префіксом, наприклад, з префіксом ***ви-***, ці іменники, як правило, мають наголошений префікс: *ви′дужати – ви′дужання, ви′коренити – ви′коренення, ви′рахувати – ви′рахування, ви′нищити – ви′нищення*. Такі іменники переважно означають завершену дію. Якщо ж іменники називають незавершену дію чи процес, наголос у них падає на корінь незалежно від того, як наголошене відповідне дієслово: *виду′жувати – виду′жування, викорі′нювати – викорі′нювання, визи′скувати – визи′скування, вирі′внювати – вирі′внювання*. Треба звернути увагу на деякі іменники з префіксом ***ви****-*, який у відповідному дієслові, як правило, наголошений, що не збігається з наголошуванням іменника: *ви′знати – визна′ння, ви′гнати – вигна′ння, ви′дати – вида′ння*.

Невелика частина іменників не зберігає наголос відповідного інфінітива: *підвести′ – підве′дення, відомсти′ти – відо′мщення, зве′сти – зве′дення, цвісти′ – цвіті′ння* й под.

Досить часто виникають проблеми з наголошуванням особових та часових форм ***дієслів***. Треба звернути увагу на дієслова з основою на приголосний,які мають наголошений елемент ***-ти***: *везти′, вести′, плести′, завезти′, привести′, переплести′* тощо. В особових формах та у формі минулого часу такі дієслова мають наголос на останньому складі: *веду′, веде′ш, веду′ть, ведемо′, ведете′, вела′, вели′* тощо. Наголошення на корені ненормативне.

***Запам*’*ятайте наголошені склади!***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1-й** | **2-й** | **3-й** | **4-й** |
| вАгивИпадоквІльхавчЕннягЕтьмандАнодОнька, дОньчин(але дочкА, доччИн)жАлісливийзрУчнийкАмбалакИшкакОліякОсийОцетпОмилка (рідше – помИлка)пОсмішкапрИщіпкарИнковийрАзомрУноспИнастАтуяфОльгафОрзаццЕнтнерцИганщИпціЯловичина | аджЕборОдавкавибОїнавизвОльнийвітчИмвсерЕдинігуртОжитокданИнадопІзнаекспЕртжадАнийжитлОіндУстріяіржАвітиквартАлмерЕжанадлИшокотАманпозАторікпочАстипромІжокпулОверсерЕдинатанОктризУбцемЕнтціннИкчорнОсливчорнОзем | бюлетЕньгастронОміягорілИцьгорошИнадвоскладОвийдиспансЕрджентльмЕндокумЕнтжалюзІзапитАнняінженЕріяінструмЕнткаталОгметалУргіянекролОгнизинАперелЯкпсевдонІмсиметрІя соломИнкаурочИстий | безготівкОвийбезперестАнкубуржуазІяветеринАріядешевинАмедикамЕнтнафтопровІдначистотУневитравнИйнедовіднИйсирокопчЕнийщодобовИй |