МІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ᾿Я УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ᾿Я ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ХОРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ᾿Я ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

**ГЕНДЕР. ЕКОЛОГІЯ ЗДОРОВ᾿Я**

**Матеріали**

**VІ Міжнародної науково-практичної конференції**

**(Харків, 18-19 квітня 2019 року)**

Харків

ХНМУ

2019

**ББЛ 60.542.21**

**УДК 314.334.43**

**Г 34**

Друкується за рішенням вченої ради

Харківського національного

медичного університету

протокол № 4 від 18 квітня 2019 р.

**Гендер. Екологія. Здоров᾿я:** матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18-19 квітня 2019 року). – Харків: ХНМУ, 2019. – 256 с.

*Сущенко Е. В.*

**СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ГЕНДЕРНОГО ПИТАННЯ**

Харківський національний медичний університет

Кафедра української мови, основ психології та педагогіки

Науковий керівник – к. філол. наук, доц. Фоміна Л. В.

Розвиток і становище мови значною мірою залежать від процесів, що протікають у суспільстві. У мові відображається розшарування суспільства за класовою, майновою і професійною ознаками. Це позначається на використанні мови, функціонуванні професійної термінології, діалектів, жаргонів, арго тощо. В українській мові існують мовні засоби, які сприяють «розчиненню» жінки. «Загальний» чоловічий рід виявляється не тільки в іменниках назвах осіб, а й у цілій низці мовних елементів. Спостерігається явище, коли загальний чоловічий рід застосовується для позначення і жінок, і чоловіків, коли за початкову точку в мові приймається чоловік, це називають андроцентризмом (від грецької andros – чоловік). І саме це властиве українському суспільству. У випадках, коли хочуть наголосити, що це жінка, уживають: жінка-поліцейський, жінка-політолог. Щодо історії появи фемінітивів: на початку ХХ століття, економічні та політичні процеси в суспільстві сприяли опановуванню нових професій жінками, тому кількість жіночих найменувань закономірно зросла. На хвилях українізації й експансії жінками багатьох галузей промисловості та науки фемінізовані назви потрапляють до словників. Наприклад, чималу їх кількість можна зустріти в Російсько-українському словнику А. Кримського: мулярка, делегатка, інструкторка, виборниця, законодавиця, заступниця, виконавиця. Реформовані іменники рясніють у Словнику української мови авторства професора Д. Яворницького: єретниця, євангелитка, злочинниця та ін. У сучасному україномовному суспільстві часто можна почути таку думку, начебто більшість фемінітивів не є властивими для української мови. Але сама структура мови дає нам можливість утворювати фемінітиви за допомогою суфіксального способу: найпоширенішими та ефективними суфіксами в українській мові є -К-, -ИЦ-, -ИН-.

•суфікс – К-, саме за його допомогою утворюється більшість фемінітивів: депутатка, лікарка, скульпторка, журналістка, діячка, мулярка і т.д.

•суфікс –ИЦ- додається до основи маскулінної форми на –(н)ик, -ець: відмінниця, спадкоємиця, виконавиця, засновниця, переможниця;

•суфікса –ИН- додається і до основ на –ець: виборчиня, мисткиня, фахівчиня, і до основ на приголосний: шефиня мовчиня, членкиня.

Процесом словотвору та фемінізації займається гендерна лінгвістика (лінгвогендерологія) – розділ лінгвістики, що вивчає мовний аспект гендеру як явища. Цей напрямок лінгвістики має значні перспективи розвитку. Як наслідок розвитку гендерної лінгвістики ми отримаємо гендерно чутливу мову – мову, позбавлену андроцентризму, сексизмів і будь-яких інших дискримінаційних форм. Мовні норми описують форму напрямку мислення нації, тобто зневажати важливістю лінгвістичної реформації не варто. Гарним прикладом вдалого гендерного реформування мови може слугувати процес фемінізації німецької. Впровадження гендерно толерантної мови в усі сфери життя відбулося з одночасним урегулюванням інших сфер життя за принципом ґендерної рівності.

Фемінітиви – це не данина моді. Свідоме застосування фемінітивів, говорить нам про те, що мовчиня чи мовець толерантні до проблем гендерної рівності і визнають взагалі їх існування. Тенденції, які можна спостерігати в сучасній українській мові, невблаганно свідчать про зміни. Насамперед, тенденцію до збільшення фемінних найменувань засвідчує риторика українських засобів масової інформації, художньої і наукової літератури, а також озвучених українською мовою фільмів.

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Автор, назва тез | Стор. |
| *Сущенко Е. В.*  СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ГЕНДЕРНОГО ПИТАННЯ | 231-232 |