ВЕСНИК
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
НАВУКОВА-ТЭАРАТЫЧНЫ ЧАСОПІС
Выдаецца з сакавіка 1969 года
адзін раз у чатыры месяцы

СЕРЫЯ 4
Філалогія
Журналістыка
Педагогіка

1'99
КРАСАВІК

МИНСК
"УНІВЕРСІТЕЦКАЕ"
ЛІТАРАТУРАЗНАЙСТВА

Звонікаў А.А. Пушкін і крысыціястванства

Макарэвіч А.М. Санс і структура мастацкага образа ў апавяданнях В.Пастоўскага

Івахневіч Т.А. Беларуская русская абраднасць: прыклады выучвання

Коўраў С.В. Берасцейскі іішлеўдзенне Яны Каханоўскага

Алейнік Л.В. Проблемы сказа ў аўтарскіх твялі Лукася Калюга

Верныя У.Ю. З гісторыі балтарскага вярлібера

Лапіца Г.Л. Драматычная паэма М.Карыма “Салатар” (аспекты паэтыкі)

Жак Г.М. Матыў самотнасці ў пазыі існавання

Шаўчанка А.С. Феномен камічнага ў баладах І.Р.Бехера

МОВАЗНАЙСТВА

Алёхна Т.В. Сродкі сінтаксічнай экспазіцыі ў прыдомках Льва Сапегі ў статута Вялікага княства Літоўскага. 1588 г.

Трафімоніч Т.Р. Матывацый стараірускія назвы абс у фрэндам-ник

Рысавіч А.Ф. Географічні назвы Сялянка, Расагаў

Руцкія А.М. Дыясяценьне калкі абазначаць ментальнымі працэсамі у балтарскай мове

Січевіч Т.І. Славянская, балтская і фіна-угорская фарматы у назвах атоў Віцебшчыны

Гарэзей А.М. Метапліўіцця: семантычны аспект

ЖУРНАЛІСТЫКА

Падаляк Т.У. Асяўлення тымкі Вялікай Азьлінай вайны ў балтарскай прасе пастпера-будовачна го падзелу

Салаўчук А.І. Кібернетычны падпіс ў насасабледванай гейткіперству

ПЕДАГОГІКА

Перавозы А.У. Аб афектыўнай асці дыферэнцыяліі сучаснайшай школальнай навучання

Еравенка В.А., Міхайлава Н.Б. Педагогічныя гуманізм у сістэме каштоўнасці сучаснай матэматычнай адукцыі

ХРОНІКА

Чумак Я.І. Мова і соцыум

НАШЫ ЮБІЛЯРЫ

Дзяўнікі Якаўлевіч Багаў

Аркадзіў Ісіфавіч Наркевіч

Святапана Міхайлава Пракарава

РЭЦЭНЗІЇ

Прусціц А.А. Чысло, Язык. Тэкст. сборнік статей к 70-летию Адама Евгеневича Супруна

Клімак І.П. М.Р. Прывгодзіч, Г.К. Цімонава. Старабеларускі лексікан

ПАМЯЦІ ВУЧОНАГА

Яўген Рыгоравіч Радковіч

Рыгор Васільевіч Булацкаі

Указальнік артыкуляй, апублікаваных у 1998 г.
Рецензії


Вийшау у світ зборник навукових артикюлі, присвячені 70-годдю видомого білоруського вучня-славіста професора А.Я. Супрун. Книгу акцентує змістовий артикule радацькій капелі, членові кафедри тварозних і славянська мовознавства БДУ або А.Я. Супрун у як знакомим вучнем, педагогом, як талановитим організатором навук, настуїнку навуковий молодь, уроще, як аль доброзичливим і цудоючим членаком.

Аутары зборніка прысвяцілі яго юбілярё, як книгі аб лікі ў розных мовах і культурах і гато заканарэна, бо лік і нічоўнік з'яўляюцца адметам шматлікатай і асаблівой увагі А. Я. Супрун. Прафесар Б.А. Плотнікаў у сваім артыкуле дэталёва расказвае ясныя звесткі звулікі і яе рэалізацыі ў лінгвістычных працах юбілярэ.

Але, як слушна адзначае радацькія капелі, лік і нічоўнікі для А. Я. Супруна — гато не толькі адзінкі мовы, а калачы навукі і культуры, свядомасці і выдавецтва агульн. Лік у юбілярёв зборніку расказваеце мужчына ў гатым кантаакце — як фундаментальная катэгорыя свядомасці і выдавецтва, разіў і міфалогіі, культуры і мовы, як крыніца пастыччай экспрэсіі ў мастацкай літаратуры.

Таму книга будзе карысной і цікавай не толькі лінгвістам, але і працоўнікамі іншых навук, культуралагам. Дарожнь, такая рознастайнай напраганасці зместу зборніка, прысвячанага як быццам бя адной канкрэтны праблеме, яркага адлюстроўває асабліваасці навуковай творчасці А. Я. Супруна: пыхіня прынікення ў працоў даследавання з аднасаменых шырокім баччэннем яго разнастайных сувязей і адносін, з выхадам на сукупні навукі, на перспективы даследавання.

Ударнікамі зборніка звыўляюцца прадстаўнікі розных краін — Беларусі, Расіі, Украіны, Германіі, Польшчы, Югаславіі, Казахстана, Эстоніі, што свядомы аб выдомасці і прызнанні навуковых прац А. Я. Супруна як іх замежных граматыкаў. Разам са шматлікатай і асаблівой увагой пражуемай навукі хочца ўвага як на працоўнікі пабудова магчымага здароўя і такою шай пленной працы на ніве філологічной навукі.

А.А. Гіруцкі


Разам з аб’емнымі споўнікамі, дзе чыніца згрупаваная лексікаграфічная апрацоўка кашнага слова (напрыклад, "Пітаранцы споўнік беларускай мовы", Мінск, 1982), ўтракуець і кампактныя даведнікі. Шматлікатай выданычча часта выходзяць з двухдзённых даць, а карыстанне імі пры расчыненні выкладкі тэксту забірае шмат часу ў гісторыку ці лінгвіста. І ў йо зусім немагчымым становіцца карыстанне такім выданнем для студэнта на занятках. Таму споўнікі-даведнікі (асабліва ў рэлігійнай фармату) свайей лаканічнай і тлумачальнай часткай забясьпечваюць найлепшую лексіка-графічны патрабы даследчыкаў, павагна гісторыкаў, выкладчыкаў і студэнтаў.

Падобных споўнікі-даведнікі па старобеларускай мове ўпана недастаткова, калі ўнямаецца колкасць пісьмовых помнікаў. Можна згадаць "Справоўчы слоўнік юридической терминологии древнего языка Юго-Западной России" І. Навіцкага (Кіеў, 1871), каля тысяча споўнікі "Словаё древнего актового языка Северо-Западного края и царства