**4.1. Основні зміни в новій редакції «Українського правопису» (2019)**

Оновлення правописних норм є поширеною світовою практикою. Мова – це важливий ідентифікаційний чинник, що сприяє цілісності нації. Однією з найсуттєвіших ознак такої цілісності є функціонування в різних суспільних сферах літературної мови, яка має кодифікований правопис. Єдиний правопис як кодифікована норма мови (мовний закон) об’єднує всіх громадян держави. У різні періоди розвитку суспільства мова зазнає суттєвих змін. Сучасна українська мова – відкрита й динамічна, що активно взаємодіє зі світом. У різних сферах суспільної комунікації з’являються нові терміни й іншомовні слова, виникає потреба їхньої адаптації до орфографічних норм сучасної української літературної мови та оновлення самих норм відповідно до вимог доби.

За спостереженнями мовознавців, за останні двадцять років до мови потрапило багато новітніх запозичень. Під впливом цих запозичень на ґрунті вже української мови поставали нові слова. Унаслідок активних змін у лексичному складі мовна практика засвідчила хитання у правописі новітніх запозичень і непослідовність їх вживання. З метою уніфікації написання цих слів у 2015 році Кабінет міністрів створив Українську національну комісію з питань правопису, до якої увійшли фахівці мовознавчих установ Національної академії наук України та представники закладів вищої освіти з різних регіонів України. Упродовж 2015–2018 років Комісія розробила проєкт нової редакції Українського правопису, який після тривалого обговорення було схвалено 24 жовтня 2018 року.

Нова редакція Українського правопису повернула окремі особливості правопису 1928 р., які є частиною української орфографічної традиції. Характерною рисою нової редакції правопису є наявність мовних варіантів, засвідчених суспільною комунікативною практикою сьогодення. Розглянемо варіанти у написанні окремих слів, а також ті, які не допускають варіантів. До останніх належать такі:

 *про****є****кт, про****є****кція* (так само як *ін’єкція, траєкторія, об’єкт,* *плеєр, конвеєр, феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах*);

буквосполучення **ck**, що в англійській мові передає звук [k], відтворюємо українською буквою **к**: *Ді́кенс, Ді́кінсон, Дже́ксон, Те́керей, Бе́кі, Бу́кінгем*;

**написання разом** слів з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий) вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: *архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю*;

**разом пишемо**: слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-,екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: *антивíрус, контрудáр,віцепрем’є́р, віцекóнсул, ексчемпіо́н, ексмінíстр, експрезидéнт,лейбгвардíєць, лейбме́дик, оберма́йстер, оберофіцéр, оберлейтенáнт, оберпрокурóр, штабскапіта́н, унтерофіце́р, але за традицією контрадмірáл*;

**разом пишемо**: складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них: *адмінресýрс, Міносві́ти, профспі́лка, Святвéчір*;

**окремо пишемо** невідмінюваний числівник **пів** зі значенням “половина” з наступним іменником – загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини: *пів хвилини, пів яблука, пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я́блука, пів я́щика, пів я́ми, пів Єврóпи,* *пів Києва* (пишемо нарізно без дефіса), але одним словом як цілісне поняття пишемо: *півострів, півзахисник, півмісяць, півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півострів*;

закінчення -**ой** російських прізвищ передаємо через -**ий**: *Донськúй, Крутúй, Луговськúй, Полевúй, Соловйо́в-Сєдúй, Боси́й, Трубецькúй, але Толстóй;*

слово ***священник*** пишемо із подвоєнням літери н (як письменник, годинник)

**з великої букви та в лапках** пишемо назви товарних знаків, марок виробів: сир *«Королі́вський»*, ковбаса́ *«Кра́ківська»*, шокола́д *«Сві́точ»*, автомобіль *«Во́льво»,* літак «Бо́їнг 777», але назви самих виробів беремо в лапки і пишемо з малої букви: *«ніса́н», «во́льво», «боїнг 777».*

**Варіанти** у написанні окремих слів іншомовного походження:

**г - ґ**

допускається **правописна варіантність** у прізвищах та іменах людей щодо передавання латинського звука [g] двома способами: буквою **г** та буквою **ґ** : *Вергілій* і *Верґілій*, *Гео́рг* і *Ґео́рґ*, *Гулліве́р* і *Ґулліве́р*, *Гете* і *Ґе́те*.

**ау - ав**

у запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення **au** шляхом транслітерації як **ау**, допускаються орфографічні варіанти: *аудіє́нція* і *авдіє́нція*, *аудито́рія* і *авдито́рія*, *лауреа́т* і *лавреа́т* (пор. лавр), *па́уза* і *па́вза*, *фа́уна* і *фа́вна*;

**ф - т**

у словах, узвичаєних в українській мові з **ф**, допускається орфографічна варіантність: *ана́фема* і *ана́тема*, *дифіра́мб* і *дитира́мб*, *ефі́р* і *ете́р*, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм;

**і - и**

окремі українські й давно засвоєні слова мають варіанти з голосним **и**: *і́рій* і *и́рій*, *і́род* і *и́род* (‘дуже жорстока людина’).

**Варіантні форми** родового відмінка

Іменники на -**ть** після приголосного, а також слова кров, любо́в, о́сінь, сіль, Русь, Білору́сь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення -и: *ра́дості* й *ра́дости*, *гідності* й *гі́дности, незалежності* й *незале́жности, честі* й *че́сти, хоробрості* й *хоро́брости*; *любо́ві* й *любо́ви*, *Білору́си* й *Білору́си*, *крові* й *кро́ви*, *осені* й *о́сени*, *солі* й *со́ли*, *Ру́сі* й *Ру́си́*.

Унормовано **написання назв сайтів** та інших інтернетних сервісів

Тепер назви сайтів та інших інтернет-сервісівпишемо українською мовою, за нормами українського правопису і, звичайно ж, відмінюємо, як усі українські слова: назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви: *твітер, ґуґл*; назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках: мережа *«Фейсбук»,* енциклопедія *«Вікіпедія»*).

Такі з цих слів, що належать до другої відміни, в родовому однини мають закінчення -а, -я: *фейсбука, ютуба, імейла***.**

Унормовано **написання слів «Ви», «Ваш»**

Слова «**ви**», «**ваш**» тощо пишемо з малої літери. Однак у звертанні до однієї конкретної особи в листах, офіційних документах займенники Ви, Ваш як форму ввічливості пишемо з великої літери: *Повідомляємо Вам…, Вітаємо Вас…, у відповідь на Ваш запит…*

Унормовано **написання білоруських і російських імен**

Затверджено, що білоруські і російські імена «перекладаємо» українськими. Відповідно до практичного вжитку, білоруські та російські імена не транслітеруємо, а передаємо українськими відповідниками: *Артем, Микола, Олександр, Семен, Віра, Катерина, Світлана*; винятки тут становлять тільки узвичаєні імена деяких білоруських письменників та діячів культури – такі, як *Алесь Адамович, Пятрусь Бровка, Ригор Бородулін* та ін.

Однак це стосується тільки імен білорусів і росіян: поруч із Володимиром чи Давидом із цих країн зберігаємо румуна Владіміра чи грузина Владімера, німця Давіда чи вірменина Давіта тощо.

**Фемінітиви**можна утворювати суфіксами -**к**-, -**иц**-(я), -**ин**-(я), -**ес**-

Зазначено, що найпродуктивнішими суфіксами для утворення фемінітивів є -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес-: *авторка, директорка, порадниця, філологиня, лемкиня, поетеса, патронеса*. Вживання фемінітивів (хоч правопис цього і не фіксує) є стилістично-маркованим. Беззастережно їх рекомендовано вживати виключно у розмовному жанрі.