ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 4

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ

**Α. Θεωρητικά θέματα (ανάπτυξης)**

1. Εξέλιξη του συστήματος μερών του λόγου στην ινδοευρωπαϊκή - πρωτοσλαβική – παλαιορωσική - ρωσική γλώσσα (Янович 49, Борковский 162 – 163, Сабитова 146)
2. Βασικές αλλαγές στη μορφολογική δομή λέξεων και αιτίες αλλαγών του μορφολογικού συστήματος (Борковский 165 – 166)
3. Σύστημα των γραμματικών κατηγοριών του πρώιμου πρωτοσλαβικού και παλαιορωσικού ουσιαστικού σε σύγκριση με το ουσιαστικό στη σύγχρονη ρωσική γλώσσα (Янович 50, Киржаева 38 – 40, Сабитова 149)
4. Το πρωτοσλαβικό σύστημα κλίσης και το αποτέλεσμα του στην παλαιορωσική γλώσσα (Янович 51 – 53, Киржаева 42 – 46, Сабитова 150 – 151)
5. Απλοποίηση συστήματος κλίσης στη ρωσική γλώσσα βάσει της κατηγορίας του γένους (Киржаева 50 – 51, Сабитова 201-202)
6. Απομεινάρια των παλαιών 3ου και 5ου τύπων κλίσης στη σύγχρονη ρωσική γραμματική (Киржаева 49 – 50, 51 – 52)
7. Ενοποίηση της κλίσης στον πληθυντικό αριθμό και τα απομεινάρια της μη-ενοποιημένης κλίσης (Киржаева 53 – 54)
8. Προέλευση των σύγχρονων καταλήξεων Γενικής πτώσης πληθυντικού (Киржаева 50, Сабитова 184 – 185)
9. Απώλεια του δυϊκού αριθμού και απομεινάρια του στη σύγχρονη ρωσική γλώσσα (Киржаева 48 – 49)
10. Διαφοροποίηση κλίσης έμψυχων και άψυχων ουσιαστικών – διαμόρφωση καινούριας γραμματικής κατηγορίας εμψυχότητας (Киржаева 41 – 42, Сабитова 210 – 212)

**Β. Πρακτικές ασκήσεις**

1. Ποιες λέξεις αποτελούν απομεινάρια της Κλιτικής πτώσης στη σύγχρονη ρωσική γλώσσα;

2. Γιατί η Τοπική πτώση της παλαιορωσικής γλώσσας άλλαξε την ονομασία της;

3. Ποια ουσιαστικά στη σύγχρονη ρωσική γλώσσα ονομάζονται *разносклоняемые* και σε τι οφείλονται οι ιδιαιτερότητες της κλίσης τους;

4. Βρείτε διαφορές στη χρήση καταλήξεων-πτώσεων με τη σύγχρονη ρωσική γλώσσα:

 иде ростов¹ а сынъ оставивъ новгороде

5. Σε τι οφείλονται οι αλλαγές στη ονομαστική πτώση πληθυντικού στη σύγχρονη ρωσική γλώσσα των ακόλουθων παλαιορωσικών λέξεων:

рогъ – рози бокъ – боци глазъ – глази

6. Βρείτε στα ακόλουθα αποσπάσματα τους τύπους οι οποίοι δεν υφίστανται στη σύγχρονη ρωσική γλώσσα και εξηγήστε την προέλευσή τους:

* Работа молчит, а плеча кряхтят (В. Даль)
* Чего тебе надобно, старче (А. Пушкин)
* Вздохнул, пожал плечьми (К. Батюшков)
* Бодливой корове Бог рог не даёт (Пословица)
* Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывёт (А. Пушкин)
* Как гром от тучей удалённых, в горах раздавшись.. (М. Ломоносов)
* Без роду, без племени (Поговорка)

7. Ποια είναι η προέλευση της γενικής πτώσης ενικού αριθμού στις φράσεις: два часа, два шага, четыре ряда

8. Σε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις η λέξη сынъ κλίνεται με το παλαιό και σε ποιες με το καινούργιο τύπο κλίσης:

Иде на р­зань съ сынми своими

Посэяни костьми рускихъ сыновъ

Покладоша головы свои з дивными ¹далци с м¹жескыми сыны

И посля кън­зь дъва сыны своя

9. Προσδιορίστε σύμφωνα με ποιόν τύπο γινόταν στα παλαιορωσικά και με ποιόν τύπο γίνεται τώρα η κλίση των παρακάτω λέξεων:

 Конь, купля, сынъ, слово, знамя, кость, путь, село, богыни, краи, птица, вьрхъ

10. Βρείτε ποιος από τους δυο τύπους είναι πιο παλαιός

Берегов – городов

На мосту – о мосте

Нет сёл – нет морей

Из лесу – из леса

По делам – поделом

Ложка мёду – ложка мёда

В краю – о крае

Сверху – с верха

На полях – на землях

С гостями – с людьми

Два часа – два гостя

В гости - за гостей

Колени (мн.ч.) – головы (мн.ч.)