AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

5706.01 - Azərbaycan dili ixtisası üzrə fəlsəfə doktorlarının ixtisas imtahanının

P R O Q R A M I

NAXÇIVAN-2023

**İZAHAT**

5706.01 – “Azərbaycan dili” ixtisası, fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı proqramının əsas məqsədi ədəbiyyatçı doktorant və dissertantlarda bu bilik sahəsinin müasir vəziyyəti, inkişaf xarakteri və spesifik xüsusiyyətləri barədə mümkün qədər dolğun təsəvvür yaratmaq və onları yüksək səviyyəli peşəkar kimi formalaşdırmaqdan ibarətdir. Proqrama fənnin ən əsas prioritet səciyyə daşıyan fundamental - nəzəri və tətbiqi- praktiki problemləri daxil edilmişdir. Bundan başqa, proqram bu bilik sahəsi ilə bağlı olan məsələlərin sistemləşdirilmiş şəkildə aydınlaşdırılmasını, yeniliklərlə ənənəvi bilgilərin, klassik yanaşmaların qarşılıqlı əlaqəsini nəzərdə tutur. Proqramda bütün mövzular məntiqi ardıcıllıqla izah edilir.

Proqram siyasi elmin “Azərbaycan dili” bölməsinin müxtəlif tədqiqat sahələri üzrə strukturlaşdırılmışdır. Onun məzmununu bu sahənin fundamental əsası sayılan ümumi mövzular təşkil edir. Həmin struktur “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alan doktorant və dissertantlara tələb olunan tematikanı əhatə etməyə imkan verir.

Bütövlükdə proqram ali təhsilin doktorantura pilləsi üçün işlənilmiş və qəbul

olunmuş həm müasir beynəlxalq, həm də ölkə daxili politoloji standartlara uyğun tərtib edilmiş və doktorantların bilik səviyyəsinin artırılması, onların dünya görüşlərinin daha da genişləndirilməsinə yönəlmişdir.

**AZƏRBAYCAN DİLİNİN TARİXİ**

**Azərbaycan dili haqqında məlumat.** Bu dilin türk dilləri ailəsinə məxsusluğu, bu ailədəki yeri və rolu. Azərbaycan dilinin tarixi, əhatə dairəsi, görkəmli şəxsiyyətlərin, o cümlədən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan dili haqqında fikirləri. Azərbaycan dili və onun tarixi inkişafı. Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası. Azərbaycan dilinin tarixi morfologiyası. Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisi

**Azərbaycan ədəbi dili.** Şifahi və yazılı ədəbi dil, bunların oxşar və fərqli cəhətləri. Ədəbi dil və üslub münasibətləri. Funksional üslublar (bədii, elmi, publisistik, rəsmi-işgüzar və məişət üslubları). Ümumi və xüsusi üslub.

**Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi.** Azərbaycan ədəbi dilinin təşəkkülü, qədim, orta, yeni və ən yeni dövrləri və tarixi inkişaf xüsusiyyətləri.

**Azərbaycan ədəbi dilinin ümumxalq dili əsasında formalaşmasi və inkişafi dövrü.** Həmin dövrün ictimai-tarixi şəraiti, üslubları və normaları. Dövrün folklor üslubu

**Azərbaycan ədəbi dilinin milli dil əsasında formalaşması və inkişafi dövrü**. Bədii, elmi və rəsmi üslub. Publisistik üslub (mətbuatın dili). Normalar.

**XX əsrin əvvəlində Azərbaycan ədəbi dili.** Satirik-realistlərin və lirik-romantiklərin dili.

**XX əsrin 20-30-cu illərindən sonrakı Azərbaycan ədəbi dili.** Dövrün fonetik-orfoqrafik və qrammatik normaları. Üslubların inkişafı. Epistolyar üslub. Azərbaycan ədəbi dili tarixində əliofba islahatları.

**Çağdaş Azərbaycan ədəbi dili.** Ənənə və novatorluq. Alınma sözlərə münasibət məsələsi. Şeir, nəsr və dramaturgiya dili.

 **ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN DİLİ**

 **Fonetika**

**Azərbaycan dilinin fonetik quruluşu.** Fonem və onu müəyyənləşdirmək yolları.

Azərbaycan dilinin danışıq səsləri, onların yaranması və bu prosesdə danışıq üzvlərinin rolu. Fəal və qeyri-fəal danışıq üzvləri.

**Azərbaycan dilinin saitlər sistemi.** Saitlərin bölgü prinsipləri. Dilin üfiqi vəziyyətinə görə (qalın və incə); dodaqların vəziyyətinə görə (dodaqlanan və dodaqlanmayan); dilin şaquli vəziyyətinə görə (alt çənənin və ya ağız boşluğunun vəziyyəti və dilin üst damağa doğru qalxması və nisbətən aşağı enməsi prinsipinə görə - açıq və qapalı) saitlərin növ və xüsusiyyətləri.

**Azərbaycan dilinin samitlər sistemi.** Samitlərin yaranma xüsusiyyətləri və bölgü prinsipləri. Yaranma yerinə görə (qoşadodaq, dilönü-diş, dilönü-yuvaq, dilortası və sərt damaq, dilarxası, yumşaq damaq (dildibi) samitləri); yaranma üsuluna görə (kipləşən və novlu samitlər), səs tellərinin iştirakına görə (kar və cingiltili samitlər); yumşaq damağın vəziyyətinə görə (ağız və burun samitləri). Samitlərin məxrəci və bir-birindən fərqi.

**Fonetik hadisələr.** Assimilyasiya (səs uyuşması), dissimilyasiya (səs fərqlənməsi), proteza (səs artımı), eliziya (səs düşümü), metateza (səslərin yer dəyişməsi).

**Fonetik qanunlar.** Ahəng qanunu, damaq və dodaq ahəngi. Ahəng qanunu morfonoloji hadisə kimi. Saitlərin və samitlərin ahəngi. Cingiltiləşmə qanunu. Karlaşma.

**Heca.** Hecanın növləri, quruluşu, hecalanma prinsipləri.

**Vurğu.** Vurğunun növləri: heca vurğusu, həyəcanlı vurğu, məntiqi vurğu. Milli sözlərdə vurğunun yeri.

**İntonasiya** (avazlanma).

**Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası.** Orfoqrafik normalar. Orfoqrafiyanın prinsipləri (fonetik, morfoloji və ənənəvi prinsip). Sadə, düzəltmə və mürəkkəb sözlərin orfoqrafiyası. Sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsi qaydaları. İxtisarların orfoqrafiyası.

**Azərbaycan dilinin orfoepiyası.** Danışıq normaları. Azərbaycan dilinin orfoepiya qaydaları.

**Azərbaycan dilinin yazısı və əlifbası.** Əlifbanın tarixi haqqında. Müasir Azərbaycan əlifbası. Yazı və onun mərhələləri (əşyəvi, şəkli (piktoqrafik), fikri (ideoqrafik), heca (sillabik), səsli (hərfi; fonoqrafik).

 **Leksikologiya**

**Azərbaycan dilinin leksikası.** Dilinlüğət tərkibi, onun zənginləşmə yolları və mənbələri. Leksikanın inkişafında dildaxili və dilxarici amillərin əhəmiyyəti, rolu və yeri. Lüğət tərkibi və lüğət fondu, onlar arassında qarşılıqlı münasibət, fərqli və oxşar əlamətlər. Lüğət fondunun əsas xüsusiyyətləri. Leksikanın növləri: ictimai-siyasi leksika, hərbi leksika, idman leksikası, jarqon və arqo leksikası, peşə-sənət leksikası və s.

**Sözlərin mənşəyi.** Milli və alınma sözlər. Milli sözlərin əsas əlamətləri. Alınma sözlərin müəyyənləşdirilməsi. Alınmaların dilə daxil olma yolları və vasitələri. Leksik alınmalar. Kalka. Ümumişlək alınmalar, beynəlmiləl sözlər, ekzotizm və varvarizmlər. Alınma sözlərin mənşəyinə görə qruplaşması: ərəb-fars mənşəli və rus-Avropa mənşəli alınmalar və onların dildə işlənmə tarixi. Çağdaş Azərbaycan dilində alınma sözlərə münasibət məsələsi. Dildə pürizm meyilləri.

**İşlənmə tezliyinə görə Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi.** Köhnəlmiş sözlər: araxaizm və tarixizmlər, bunların bir-birindən fərqi. Fonetik, leksik və semantik arxaizmlər. Tarizizmlərin əsas xüsusiyyətləri. Yeni yaranan sözlər (neologizmlər). Yeni sözlərin yaranma yolları. Ümumi və xüsusi neologizmlər. Nitq istisnaları.

**İstifadə dairəsinə görə** **Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi.** Ümumişlək və qeyri-ümumişlək sözlər. Ümumişlək sözlərin əsas xüsusiyyətləri. Qeyri-ümumişlək sözlərin (dialekt və terminlərin) işlənmə dairəsi. Terminlərin mənbəyi, yaranma xüsusiyyətləri, müxtəlif elm sahələrinə aidliyi. Sözün terminoloji funksiyası. Dialektlər leksikanı zənginləşdirən dil faktoru kimi. Dialektizmlər.

**Azərbaycan dili leksikasının semasiologiyası.** Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Həqiqi və məcazi məna. Leksik və qrammatik məna.

**Azərbaycan dilində sözlərin leksik məna qrupları**. Omonim, sinonim və antonimlər, onların yaranma yolları. Omonimlərin əsas xüsusiyyətləri və növləri (leksik, morfoloji və sintaktik omonimlər). Dil vahidlərinin omonimliyi. Omonim söz və birləşmələr. Çoxmənalı sözlərlə omonimlərin fərqli və oxşar cəhətləri. Omonim hadisələr (omoform, omo0qraf, omofon). Paronimlər. Sinonimləri müəyyənləşdirən amillər: mənanın yaxınlıq və ümumiliyi. Sinonimik cərgə. Dominant sözlər. Mütləq və nisbi sinonimlər. Sinonim və dublet. Antonimlər və onların bölgüsü: mənşəyinə, quruluşunha, mənaların tamlığına, dil vahidlərinə görə. Leksik, qrammatik və üslubi antonimlər.

**Azərbaycan dilinin farzeologiyası.** Frazeologizmlər və onların yaranma yolları, milli və leksik-qrammatik xüsusiyyətləri. İsmi və feli frazemlər. Frazeologizmlərin omonimlik, sinonimlik və antonimliyi, quruluşu və tərkibi.

**Etimologiya.** Dilçilik elminin bir sahəsi olaraq etimologiyanın tədqiqat obyekti, məqsəd və vəzifələri. Elmi etimologiya və xalq etimologiyası. Etimologiyada uydurmaçılıq. Sözün fonetik və semantik dəyişilməsi əsasında etimologiyanın müəyyənləşdirilməsi.

**Onomastika.** Ümumi və xüsusi adlar. Advermə və adseçmə mədəniyyəti. Adalrın sistemlilik və semantikası. Onomastik vahidlərin müxtəlifliyi (antroponim, toponim, hidronim, fitonim və s.) və yaranma yolları. Antroponimik vahidlər: şəxs adı, ata adı, soyad, ləqəb, təxəllüs, titul. Onomastik vahidlərin üslubi və poetik imkanları.

**Leksikoqrafiya.** Türk dillərinin, o cümlədən Azərbaycan dilinin lüğətçilik tarixi. M.Kaşqarlının “Divani-lüğət-it Türk” əsəri. M.Kazımbəyin lüğətçilik fəaliyyəti. S.M.Qənizadə, Ü.Hacıbəyli və Q.Qarabəyovun leksikoqrafik əsərləri. Azıərbaycanj dilinin orfoqrafiya lüğəti. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Təkdilli və çoxdilli lüğətlər.

**Söz yaradıcılığı.** Söz yaradıcıllığının leksika və qrammatika ilə bağlılığı. Sözlərin yaranma yolları.Leksik, morfoloji və sintaktik üsulla yaranan sözlərin əsas xüsusiyyətləri. Söyaratmanın bədii imkanları. Azərbaycan dilinin söz yaradıcılığı tarixində C.Cabbarlı və R.Rza mərhələsi.

**Morfemika.** Sözün tərkibi. Morfem. Kök və şəkilçi morfem. Sözün kökü ilə şəkilçisi arasındakı fərqlər. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Məhsuldar və qeyri-məhsuldar şəkilçilər. Şəkilçilərin yazılışı: bir, iki və dörd cür yazılan şəkilçilər və bunun səbəbləri. Şəkilçilərdə omonimlik, sinonimlik və antonimlik. Kök və əsas. Başlanğıc forma. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb sözlər.

**Azərbaycan dilinin qrammatikası**

**Morfologiya**

**Morfologiyanın tədqiqat obyekti.** Sözlərin dəyişməsi və ümumi qrammatik mənaya görə qruplaşması. Nitq hissəsi ümumdil hadisəsi kimi. Sözün leksik-qrammatik funksiyası. Nitq hissələrinin bölgü prinsipləri.Əsas və köməkçi nitq hissələri, onların bir-birindən fərqi. Nitq hissəsi və cümlə üzvü münasibəti.

**İsim.** Əsas xüsusiyyətləri. Quruluş və məna növləri. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb isimlər. Ümumi və xüsusi, tək və cəm, toplu, konkret və mücərrəd isimlər. İsmin hal kateqoriyası. Qrammatik və qrammatik-məkani hallar. Hal kateqoriyasında müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik. Hal şəkilçilərinin omonimliyi və vurğu qəbul etməsi. Mənsubiyyət kateqoriyası və onun vurğuya münasibəti. İsmin sintaktik vəzifələri.

**Sifət.** Sifətin quruluş və məna növləri. Əsli və nisbi sifətlər. Sifəti digər əsas nitq hissələrindən fərqləndirən əlamətləri. Sifətin yeri və isimlə bağlılığı. Sifətin dərəcə əlamətləri. Adi, azaltma və çoxaltma dərəcələri. Sifətin cümlədə rolu.

**Say**. Məna və quruluş növləri. Müəyyən və qeyri müəyyən saylar, kəsr sayları, sıra sayları. Azərbaycan dilinin say sistemi. İstifadə olunana saylar. Ərəb və Roma rəqəmləri. Saylarda şəkilçinin işlənmə məsələsi. Sıra saylarının orfoqrafiyası. Numerativ sözlər. Əsas nitq hissələrində “tərkibi” termininin saylarla işlənməyə başlanması.

**Əvəzlik.** Quruluş və məna növləri, əsas xüsusiyyətləri. Dildə əvəzliyin mövqeyi. Əvəzliyin digər əsas nitq hissələrinə münasibəti. Əvəzliyin quruluş və məna növləri ilə bağlı mübahisəli cəhətlər.

**Feil.** Əsas xüsusiyyətləri və kateqoriyaları. Feillərdə təsdiq və inkarlılıq, təsirlilik və təsirsizlik. Felin quruluş növləri. Bitişik, ayrı və defislə yazılan mürəkkəb feillər. Felin növ kateqoriyası. Felin leksik və qrammatik məna növləri. Felin şəkilo kateqoriyası. Zaman kateqoriyası. Feillərdə sadə və mürəkkəb şəkillər. Felin təsriflənən və təsriflənməyən şəkilləri (formaları).Təsdiflənməyən formaların ikili xüsusiyyəti. Məsdər və onun sintaktik vəzifəsi. Feli sifət və onun sintaktik rolu. Feli sifət şəkilçilərinin semantikası. Feli bağlama onun növləri (tərz və zaman mənalı feli bağlamalar), sintaksisdə rolu. Məsdər, feli sifət və feli bağlama tərkibləri və onların sintaktik vəzifəsi.

**Zərf.** Zərfin məna və quruluş növləri. Sintaksisdə rolu.

**Köməkçi nitq hissələri.** Qoşma və mənası, quruluşu, növləri. Qoşmalarda omonim və sinonimlik. Qoşmanın digər köməkçi nitq hissələrindən fərqi. Qoşmaların orfoqradiyası.

**Bağlayıcı.** Sintaktik vəzifəsinə və quruluşuna görə bağlayıcıların növləri. Tabelilik və tabesizlik bağlayıcıları. Bağlayıcıların cümlədə mövqeyi və orfoqrafiyası.

**Ədat**. Ədatın əsas vəzifəsi və məna növləri.

**Modal sözlər.**  Modal sözlərin əsas funksiyası. Modal sözlərin sintaksisdə rolu. Söz, birləşmə və cümlə şəklində olan modal sözlər.

**Nida.** Niodanın nitq hissləri arasındakı yeri və əsas vəzifəsi. Nidaların məna növlərində şərtilik. Nidalareın quruluşu və orfoqrafiyası. Həm nida, həm də əsas nitq hissəsi kimi işlənən sözlər.

**Sintaksis.** Sintaktik əlaqələr. Tabelilik və tabesizlik əlaqəsi. Tabelilik əlaqəsinin növləri (yanaşma, uzlaşma, idarə). Bir-biri ilə sintaktik əlaqədə olan sözlərin əsas və asılı tərəf kimi işlənməsi. Sintaktik əlaqələrin qrammatik xüsussiyyətləri, göstəriciləri və bu əlaqədə olan sözlərin sıralanması.

**Söz birləşmələri.** Sabit və sərbəst birləşmələrin fərqi. Söz birləşməsi və söz; söz birləşməsi və cümlə münasibətləri. Söz birləşmələrində əsas və asılı tərəflər. Söz birləşmələrinin məna və quruluş növləri.

**İsmi birləşmələr.** Təyini və qeyri-təyini birləşmələr. Təyini birləşmələrin yaranma üsullatı, bir-biri ilə ümumi və fərqli cəhətləri, onlar arasındakı sintaktik əlaqələr. İsmi birləşmələrdə hal şəkilçilərinin rolu. Qoşmalı ismi birləşmələr. İsmi birləşmələrin cümlə üzvü kimi işlənməsi.

**Feli birləşmələr.** Feli birləşmələrin növləri və tərəfləri. Tabe tərəflərinə görə feli birləşmə tipləri. Adlıq, təsirlik, yönlük, çıxışlıq hallı feli birləşmələr. Feli birləşmələrin cümlə üzvü kimi işlənməsi. Qoşmalı feli birləşmələr.

**Cümlə.** Məqsəd və intonasiyaya görə cümlə növləri. Nəqli, sual, nida və əmr cümlələri və onların yaranma yolları və göstəriciləri.

**Cümlə üzvləri.** Cümlə üzvlərinin bölgüsü. Baş və ikinci dərəcəli üzvlər və onların bir-birindən fərqi. Cümlənin qrammatik əsası.

**Mübtəda**. Mübtəda və onun ifadə vasitələri. Mübtədanın quruluşu və cümlədə yeri, ən müstəqil cümlə üzvü olması, xəbərlə sintaktik əalqəyə girməsi və bu əlaqədə həmişə əsas tərəf kimi iştirak etməsi. Mübtədanın sualları.

Xəbər. İfadə vasitələrinə görə xəbərin növləri (feli və ismi xəbər). Xəbərin quruluşu. Suala cavab verməyən xəbərlər.

**Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri**. İkinci dərəcəli üzvlərin cümləni genişləndirmə vasitəsi kiimi işlənməsi və fikrin çatdırılmasında rolu.

**Tamamlıq.** Tamamlığəın ifadə imkan və vasitələri, quruluş növləri. Vasitəli və vasitəsiz tamamlıq. Tamamlığın cümlədə yeri.

**Təyin.** Təyinin cümlədə yeri və funksiyası, quruluşu, ifadə vasitələrinin zənginliyi.

**Zərflik.** Zərfliyin ifadə vasitələri və məna növləri, quruluşu, cümlədə yeri və rolyu, əsas vəzifələri.

**Həmcins üzvlər.** Həmcins üzvlərin əsas xüsusiyyətləri. Həmcins üzvlərdə ixtisarlar. Ümumiləşdirici və yekunlaşdırıcı sözlər.

**Cümlə üzvlərinin əlavəsi**. Əlavə və onun əhəmiyyəti. Əlavənin ifadə vasitələri. Xüsusiləşən və xüsusiləşməyən əlavələr.

**Cümlə üzvlərinin xüsusiləşməsi.** Daha çox xüsusiləşən cümlə üzvləri. Tamamlığın xüsusiləşməsində istifadə olunan dil faktları. Zərfliyin xüsusiləşməsi və bun prosesdə işlənən sözlər.

**Cümlə üzvlərinin sıralanması**.

**Qrammatik baxımdan cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlər**. Xitab və onun ifadə vasitələri. Quruluş növləri və mübtəda ilə oxşar və fərqli cəhətləri. Ara sözlər, onların cümlədə əhəmiyyəti, məna növləri, iufadə vasitələri. Ara söz, ara birləşmə və ara cümlə münasibətləri və onların orfoqrafiyası.

**Cümlənin quruluş növləri.** Qrammatik əsasın kəmiyyətinə görəcümlə növləri. Sadə cümlə. Sadə cümlənin struktur-semantik tipləri. Baş üzvlərin iştirakına görə sadə cümlə növləri. Həm mübtəda, həm də xəbər əsasında formalaşan sadə cümlə (müəyyən şəxsli cümlə). Yalnız xəbər əsasında formalaşan sadə cümlələr (qeyri-müəyyən şəxsli, ümumi şəxsli və şəxsssiz cümlə). Yalnız mübtəda əsasında formalaşan sadə cümlə (adlıq cümlə). Üzvlənməyən cümlə. Müxtəsər və geniş cümlə. Bütöv və yarımçıq cümlə. Sadə cümlənin tərkib hissələrini (üzvlərini) bir-birinə bağlayan vasitələr.

**Mürəkkəb cümlə.** Qrammatik əsasının sayı iki və daha artıq olan cümlə tipləri. **Tabesiz mürəkkəb cümlə**. Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini (onu təşkil edən sadə cümlələri) bir-birinə bağlayan vasitələr. Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında məna əlaqələri (zaman, ardıcıllıq, səbəb-nəticə, aydınlaşdırma, qarşılaşdırma, bölüşdürmə). Bağlayıcısız işlənə bilməyən tabesiz mürəkkəb cümlə.

**Tabeli mürəkkəb cümlə.** Tabeli mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri: baş və budaq cümlə. Budaq cümlənin vəzifələri (əvəzetmə, izahetmə və cümlənin ümumi məzmunu ilə bağlanma). Baş cümlənin əsas xüsusiyyətləri. Əvəzlik qəlib (qəlib sözlər) və onun ifadə vasitələri. Qarşılıq sözlər. Bağlayıcı sözlər və onların ifadə vasitələri. Budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitələr (tabelilik bağlayıcıları, bağlayıcı sözlər, şərt şəkilçisi və feil şəkillərinin şərtini bildirən morfoloji əlamət, -*da2* ədatı, *belə* ədatı, *düzdür, doörudur* tipli modal sözlər, *-mı4* sual ədatı, intonasiya). Tabeli mürəkkəb cümlənin budaq cümlələrə görə növləri.

**Mübtəda budaq cümləsi.** Mübtəda budaq cümləsinin vəzifələri, baş cümləyə bağlanma vasitələri , tabeli mürəkkəb cümlədə yeri (baş cümlədən əvvəl və sonra gələn mübtəda budaq cümləsi).

**Xəbər budaq cümləsi.** Xəbər budaq cümləsinin vəzifələri, baş cümləyə bağlanma vasitələri, tabeli mürəkkəb cümlədə yeri (baş cümlədən əvvəl və sonra gələn xəbər budaq cümləsi). Xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümləsindəki xəbərin ismi xəbər olması və əvəzlik qəlibsiz işlənə bilməməsi.

**Tamamlıq budaq cümləsi.** Tamamlıq budaq cümləsinin vəzifələri, baş cümləyə bağlanma vasitələri, tabeli mürəkkəb cümlədə yeri (baş cümlədən əvvəl və sonra gəlməsi).

**Təyin budaq cümləsi.** Təyin budaq cümləsinin vəzifələri, baş cümləyə bağlanma vasitələri, tabeli mürəkkəb cümlədə yeri (baş cümlədən əvvəl və sonra gəlməsi). Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümləsində işlənən əvəzlik-qəliblər.

**Zərflik budaq cümlələri.** Zərflik budaq cümlələrinin növ zənginliyi.

**Tərz budaq cümləsi.** Tərz budaq cümləsinin vəzifələri, baş cümləyə bağlanma vasitələri, tabeli mürəkkəb cümlədə yeri (baş cümlədən əvvəl və sonra gəlməsi).

**Zaman budaq cümləsi**. Zaman budaq cümləsinin vəzifələri və tipləri, baş cümləyə bağlanma vasitələri, tabeli mürəkkəb cümlədə yeri (baş cümlədən əvvəl və sonra gəlməsi). Baş cümlədən əvvəl gəlib ona “ki” tabelilik bağlayıcısı ilə bağlanan zaman budaq cümləsi.

**Yer budaq cümləsi.** Yer budaq cümləsinin əsas funksiyası, tabeli mürəkkəb cümlədə yeri (yalnız baş cümlədən əvvəl gəlməsi), baş cümləyə bağlanma vasitələri.

**Kəmiyyət budaq cümləsi.** Kəmiyyət budaq cümləsinin əsas funksiyası, tabeli mürəkkəb cümlədə yeri (yalnız baş cümlədən əvvəl gəlməsi), baş cümləyə bağlanma vasitələri.

**Səbəb budaq cümləsi.** Səbəb budaq cümləsinin vəzifələri, baş cümləyə bağlanma vasitələri, tabeli mürəkkəb cümlədə yeri (baş cümlədən əvvəl və sonra gəlməsi). Dərəcə və nəticə budaq cümlələri haqqında fikirlər.

**Məqsəd budaq cümləsi.** Məqsəd budaq cümləsinin vəzifələri, baş cümləyə bağlanma vasitələri, tabeli mürəkkəb cümlədə yeri (baş cümlədən sonra gəlməsi). Səbəb və məqsəd budaq cümlələrinin fərqi.

**Şərt budaq cümləsi.** Şərt budaq cümləsinin vəzifələri, baş cümləyə bağlanma vasitələri, tabeli mürəkkəb cümlədə yeri (baş cümlədən əvvəl və sonra gəlməsi). Şərt bağlayıcısı, *-sa2* şərt şəkilçisi, *isə* hissəciyi, həm bağlayıcı, həm də şəkilçi və hissəciklə baş cümləyə bağlanan şərt budaq cümləsi.

**Qarşılaşdırma** **budaq cümləsi.** Qarşılaşdırma budaq cümləsinin vəzifələri, baş cümləyə bağlanma vasitələri, tabeli mürəkkəb cümlədə yeri (baş cümlədən əvvəl gəlməsi), əsas xüsusiyyəti (heç bir suala cavab verməməsi). Qarşılaşdırma budaq cümləsinin baş cümləyə bağlanma vasitələrinin zənginliyi.

**Qarışıq tipli mürəkkəb cümlələr.** Qarışıq tipli mürəkkəb cümlə tipləri. Qarışıq tipli tabesiz mürəkkəb cümlə. Qarışıq tipli tabeli mürəkkəb cümlə.

**Vasitəli və vasitəsiz nitq.** Vasitəsiz nitqin tərkib hissələri və tipləri. Vasitəsiz nitqin vasitəli nitqə çevrilmə vasitələri. Vasitəsiz nitqin abzasa keçməsi və bu zan istifadə olunana durğu işarələri.

**Durğu işarələri.** Nöqtə, vergül, üç nöqtə, sual, nida, qoşa nöqtə, nöqtəli vergülün işlənmnə məqamları.

**Mətn sintaksisi.** Mətnin təşkilində mühüm rol oynayan vasitələr. Mətnin hissələrinin əlaqəsi.

**Cümlənin aktual üzvlənməsi.** Qrammatik üzvlənmnə ilə aktual üzvlənmənin oxşar və fərqli cəhətləri. Tema və rema.

**Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat**

**Dil və nitq**. Dil və nitqin oxşar və fərqli cəhətləri. Dilin ictimai, ümumi, dəyişməz xarakteri. Nitqin fərdiliyi, xüsusiliyi, dəyişkənliyi. Dilin ünsiyyət vasitəsi, nitqin ünsiyyət prosesi olamsı. Nhitq fəaliyyəti aktları.

**Nitq mədəniyyəti.** Nitq mədəniyyətinin qədimliyi. Qrammatika ilə nitq mədəniyyətini əlaqəsi. Nitq mədəniyyətinin cəmiyyətdə rolu.

**Mədəni nitqə verilən tələblər** (sadəlik, aydınlıq, məntiqlilik, ardıcıllıq, inandırıcılıq, faktlara əsasalanma və s.)

**Nitq mədəniyyətinin şərtləri.** Düzgünlük, dəqiqlik, ifadəlilik.

**Nitqin növləri.** Monoloji, dioloji, poliloji nitq. Yazılı və şifahi nitq. Daxili və xarici (əyani) nitq. Təşkil olunmuş və təşkil olunmamış (spontan) nitq.

**Natiqliyin sahələri.** Akademik, bədii, diplomatik, dini natiqlik, məhkəmə natiqliyi, siyasi natiqlik və s. Azərbaycanda nitq mədəniyyətinni inkişafı. Azərbaycan nitq mədəniyyətində Heydər Əliyevin rolu.

**Nitq yarlıqları.** Görüşmə, ayrılma, təbrik etiketləri. Alqışlar və qarğışlar.

**Üslubiyyat.** Üslubiyyat və qrammatika münasibətləri. Üslubiyyat və üslub anlayışlarının fərqi.

**Dilin üslub imkanları.** Fonetik, leksik və qrammatik üslubiyyat. Bədii təsvir və ifadə vasitələrinin üslubiyyatda rolu. Bədii dildə obrazlıəlığın səviyyələri: fonetik, leksik və qrammatik səviyyələrdə obrazlılıq. Azərbaycan dilinin ifadə imkanlarından fərdi şəkildə istifadə məsələsi.

**AZƏRBAYCAN DİLÇİLİYİNİN TARİXİ**

**XIX əsrə qədərki Azərbaycan dilçiliyi. Ə**rəbcə yazan Azərbaycan dilçiləri.Fars dilçiliyin əsasını qoyan Azərbaycan dilçiləri.XVI-XVIII əsrlərdə Şərqdə fars dilini araşdırmış Azərbaycan dilçiləri.

**XIX-XX əsrlərdə Azərbaycan dilçiliyi**. A.A.Bakıxanov. Hacı Əbdülkərim İrəvani Təbrizi. Səfərəlibəy Vəzirov.

**Rusiyada yaşayan azərbaycanlı dilçilərin fəaliyyəti.** Mirzə Cəfər Topçubaşov, Mirzə Cəfər Rzayev, Mirzə Abdulla Qafarov, Mirzə Kazımbəy Abdinov, Mirzə Kazımbəy.

**XIX-XX əsrlərdə Azərbaycan diliçiliyinə aid yazılmış dərsliklər**.M.Əfşar“Fənni-sərfi-türki”.S.M.Qənizadə”Türk-Qafqaz-Azərbaycan dilinin qramma­tikası”, N.Nərimanov.”Türk-Azərbaycan dilinin müxtəsər sərf-nəhvi” dərsliyi. Q.Rəşad və M.Axundzadənin” Rəhbəri-səhv” əsəri.

XIX-XX əsrlərdə Azərbaycan dilinə aid yazılmış leksikoqrafik əsərlər.

Azərbaycan dilinin saflığı və alınma sözlərə münasıbət XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda ümumi dilçiliyin bəzi məsələləri. M.F.Axundzadə və yeni əlifba ideyası.

**Sovet dövrü Azərbaycan dilçiliyi**.Azərbaycan dilçiliyinin yeni istiqamətləri. **I**türkoloji qurultay.Əlifba,orfoqrafiya,terminologiya,dialektologiya məsələləri

**Azərbaycan dilçiliyində elmi qrammatikanın yaranması**.

M.H. Hüseynzadə. Ə.M.Dəmirçizadə.

 **AZƏRBAYCAN DİLİNİN DİALEKTOLOGİYASI**

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin öyrənilməsi,tədqiqat üsulları. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin təsnifi.Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin fonetik fərqləri. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin morfoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin sintaktik xüsusiyyətləri.

**İMTAHAN SUALLARI**

1. **Azərbaycan dili haqqında məlumat.**
2. **Azərbaycan ədəbi dili.**
3. **Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi.**
4. **Azərbaycan ədəbi dilinin ümumxalq dili əsasında formalaşmasi və inkişafi dövrü.**
5. **Azərbaycan ədəbi dilinin milli dil əsasında formalaşması və inkişafi dövrü**.
6. **XX əsrin əvvəlində Azərbaycan ədəbi dili.**
7. **XX əsrin 20-30-cu illərindən sonrakı Azərbaycan ədəbi dili.**
8. **Çağdaş Azərbaycan ədəbi dili.**

**ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN DİLİ**

1. **Fonetika**
2. **Azərbaycan dilinin fonetik quruluşu.**
3. **Azərbaycan dilinin saitlər sistemi.**
4. **Azərbaycan dilinin samitlər sistemi.**
5. **Fonetik hadisələr.**
6. **Fonetik qanunlar.**
7. **Heca.**
8. **Vurğu.**
9. **İntonasiya** **(avazlanma).**
10. **Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası.**
11. **Azərbaycan dilinin orfoepiyası.**
12. **Azərbaycan dilinin yazısı və əlifbası.**

**LEKSİKOLOGİYA**

1. **Azərbaycan dilinin leksikası.**
2. **Sözlərin mənşəyi.**
3. **İşlənmə tezliyinə görə Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi.**
4. **İstifadə dairəsinə görə** **Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi.**
5. **Azərbaycan dili leksikasının semasiologiyası.**
6. **Azərbaycan dilində sözlərin leksik məna qrupları**.
7. **Azərbaycan dilinin farzeologiyası.**
8. **Etimologiya.**
9. **Onomastika.**
10. **Leksikoqrafiya.**
11. **Söz yaradıcılığı.**
12. **Morfemika.**

**AZƏRBAYCAN DİLİNİN QRAMMATİKASI**

**MORFOLOGİYA**

1. **Morfologiyanın tədqiqat obyekti.**
2. **İsim.**
3. **Sifət.**
4. **Say**.
5. **Əvəzlik.**
6. **Feil.**
7. **Zərf.**
8. **Köməkçi nitq hissələri.**
9. **Bağlayıcı.**
10. **Ədat**.
11. **Modal sözlər.**
12. **Nida.**
13. **Sintaksis.**
14. **Söz birləşmələri.**
15. **İsmi birləşmələr.**
16. **Feli birləşmələr.**
17. **Cümlə.**
18. **Cümlə üzvləri.**
19. **Mübtəda**.
20. **Xəbər.**
21. **Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri**.
22. **Tamamlıq.**
23. **Təyin.**
24. **Zərflik.**
25. **Həmcins üzvlər.**
26. **Cümlə üzvlərinin əlavəsi**.
27. **Cümlə üzvlərinin xüsusiləşməsi.**
28. **Cümlə üzvlərinin sıralanması**.
29. **Qrammatik baxımdan cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlər**.
30. **Cümlənin quruluş növləri.**
31. **Mürəkkəb cümlə.**
32. **Tabesiz mürəkkəb cümlə**.
33. **Tabeli mürəkkəb cümlə.**
34. **Mübtəda budaq cümləsi.**
35. **Xəbər budaq cümləsi.**
36. **Tamamlıq budaq cümləsi.**
37. **Təyin budaq cümləsi.**
38. **Zərflik budaq cümlələri.**
39. **Tərz budaq cümləsi.**
40. **Zaman budaq cümləsi**.
41. **Yer budaq cümləsi.**
42. **Kəmiyyət budaq cümləsi.**
43. **Səbəb budaq cümləsi.**
44. **Məqsəd budaq cümləsi.**
45. **Şərt budaq cümləsi.**
46. **Qarşılaşdırma** **budaq cümləsi.**
47. **Qarışıq tipli mürəkkəb cümlələr.**
48. **Vasitəli və vasitəsiz nitq.**
49. **Durğu işarələri.**
50. **Mətn sintaksisi.**
51. **Cümlənin aktual üzvlənməsi.**

**NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ VƏ ÜSLUBİYYAT**

1. **Dil və nitq**.
2. **Nitq mədəniyyəti.**
3. **Mədəni nitqə verilən tələblər**
4. **Nitq mədəniyyətinin şərtləri.**
5. **Nitqin növləri.**
6. **Natiqliyin sahələri.**
7. **Nitq yarlıqları.**
8. **Üslubiyyat.**
9. **Dilin üslub imkanları.**

**AZƏRBAYCAN DİLÇİLİYİNİN TARİXİ**

1. **XIX əsrə qədərki Azərbaycan dilçiliyi.**
2. **XIX-XX əsrlərdə Azərbaycan dilçiliyi**.
3. **Rusiyada yaşayan azərbaycanlı dilçilərin fəaliyyəti.**
4. **XIX-XX əsrlərdə Azərbaycan diliçiliyinə aid yazılmış dərsliklər**.
5. **XIX-XX əsrlərdə Azərbaycan dilinə aid yazılmış leksikoqrafik əsərlər.**
6. **Sovet dövrü Azərbaycan dilçiliyi**.
7. **Azərbaycan dilçiliyində elmi qrammatikanın yaranması**.
8. **Azərbaycan dilinin dialektologiyası**
9. **Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin öyrənilməsi,tədqiqat üsulları.**
10. **Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin təsnifi.**
11. **Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin fonetik fərqləri.**
12. **Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin morfoloji xüsusiyyətləri.**
13. **Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin sintaktik xüsusiyyətləri.**

**ƏDƏBİYYAT SİYAHISI**

1. Abdullayev Ə, Seyidov Y, Həsənov A. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı: Şərq-Qərb, 2007
2. Azərbaycan dilçiliyi müntəxəbatı. 3 cilddə,Bakı: abis alarco,2013
3. Babayev A. Azərbaycan dilçiliyinin tarixi. Bakı: BDU,1996
4. Bayramov H.Azərbaycan frazeologiyasının əsasları.Bakı :Maarif,1978
5. Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dili. Leksikologiya. Bakı:Şərq-Qərb,2007
6. Dəmirçizadə Ə.Azərbaycan dilinin üslubiyyatı .Bakı:Maarif ,1962
7. Dəmirçizadə Ə.Müasir Azərbaycan dili. Fonetika. Bakı:Şərq-Qərb,2007
8. Əzizov E.Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası (Dialekt sisteminin təşəkkülü və inkişafı).Bakı:Elm və Təhsil,2016
9. Hacıyev T. Azərbaycan ədəbi dil tarixi. I-II cild. Bakı: Elm, 2012-2013
10. Həsənova S. Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat. Bakı: ADPU, 2009
11. Hüseynov M. Poetik frazeologiya. Bakı: Elm və təhsil, 2013
12. Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycan dili.Morfologiya. Bakı:Şərq-Qərb,2007
13. Xəlilov B. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı: Adiloğlu, 2017
14. Xəlilov B. Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Bakı:Nurlan, 2008
15. Xudiyev N. Azərbaycan ədəbi dil tarixi. I-II cild. Bakı: Elm və təhsil. 2012.
16. Kazımov Q. Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlənin inkişaf tarixi.Bakı:Nurlan,2010
17. Kazımov Q. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya. Bakı: Elm və təhsil, 2010
18. Kazımov Q. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bak:Ünsiyyət,2000
19. Kazımov Q.Azərbaycan dili tarixi.(Ən qədim dövrdən XIII əsrə qədər).Bakı : Nurlan, 2009
20. Qurbanov A. Bədii mətnin linqvistik təhlili. Bakı: AMEA. 2019
21. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan dilçiliyi problemləri. I-II cild. Bakı: AMEA. 2019
22. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan dili. I c. Bakı:Nurlan, 2003
23. Qurbanov A.Azərbaycan onomalogiyasının əsasları IL-II c.Bakı: AMEA,2019
24. Məhərrəmova R.XV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbi dili: Leksika.Söz yaradıcılığı.Bakı: Elm və Təhsil,2012.
25. Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı:Universitet, 1990
26. Rəcəbli Ə. Azərbaycan dilçilik tarixi. Bakı: Nurlan,2007
27. Seyidov Y. Müasir Azərbaycan dilinin qrammatikası. Morfologiya. Bakı: Universitet, 2000
28. Şirəliyev M.Azərbaycan dialektologiyasının əsasları.Bakı: Şərq-Qərb,2008
29. Tanrıverdi Ə.Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası.Bakı: Elm və Təhsil,2012
30. Yusifov M. Azərbaycan dili fonetikasının əsasları. Bakı: Elm və Təhsil,2012

**Azərbaycan dili və ədəbiyyatı**

**kafedrasının müdiri: dos. E.Ə.Vəliyev**