**Конспект за докторантски конкурс**

**през учебната 2019/2020 година**

**2.1. Филология, Общо и сравнително езикознание (Унгарски и български език)**

**Изпитът се състои от следните части:**

1. ПИСМЕН ИЗПИТ: разработка на теоретична тема.

2. УСТЕН ИЗПИТ: обсъждане на теоретичния въпрос в съпоствителен план с български език.

**КОНСПЕКТ**

1. Езиково многообразие: класификации на езиците. Мястото на унгарския език, обща характеристика.

2. Фонологична система на унгарския език. Класификация на съгласните. Класификация на гласните.

3. Особености на унгарската фонологична система. Закони и взаимовлияние при гласните и съгласните, вокална хармония. Прозодия.

4. Морфология: класификация на частите на речта, особености, парадигми. Словообразувателни механизми.

5. Глаголната система на унгарския език: описание и особености, опозиция обектност-необектност. Глаголни времена.

6. Съществително име: видове, корени. Граматични категории на съществителното име в унгарския език.

7. Прилагателно име и числително име: видове, граматични категории.

8. Местоименната система в унгарски език: видове, особености.

9. Наречието в унгарския език: видове, особености. Причастия.

10. Структура на унгарското изречение. Просто изречение, части.

11. Сложно изречение. Основни типове синтактични връзки.

12. Лексикология и семантика: формиране и състав на речниковата система на унгарския език, основни видове значения, формални и семантични отношения между думите в речниковия състав /видове лексикални класове, лексикално богатство/.

13. Социолингвистичен аспект на унгарски език: социални, регионални варианти. Езикова норма.

14. Произход и основни периоди в развитието на унгарския език. Угрофински характеристики.

БИБЛИОГРАФИЯ

Adamikné Jászó Anna – Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

**A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Budapest**.

Antal László 1961. A magyar esetrendszer. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Bachát László – Benkő László – Chikán Zoltánné 1976. Leíró magyar nyelvtani gyakorlatok. Tankönyvkiadó. Budapest.

**Bencédy József – Fábián Pál – Rácz Endre – Velcsov Mártonné 1971. A mai magyar nyelv. Tankönyvkiadó. Budapest.**

Berrár Jolán 1977. Alany és állítmány. In: Rácz Endre – Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Tankönyvkiadó. Budapest. 79– 93.

D. Mátai Mária 1988. A határozószók helye a szófaji rendszerben. Magyar Nyelv: 31–44.

D. Mátai Mária 2003. Ragszilárdulás – lexikalizálódás. Magyar Nyelvjárások: 409–414.

Deme László 1971. Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Dienes Dóra 1978. A szerkesztettségi hiányosság és szövegösszefüggésbeli kiegészítése. Nyelvtudományi Értekezések 98. sz. Akadémiai Kiadó. Budapest.

215

Dobsonyi Sándor – Hangay Zoltán – Nagy Katalin 2003. Szófajtani elemzések. Nagy Katalin (szerk.) Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXIII. Tinta Könyvkiadó. Budapest.

Elekfi László 2002. Magyar grammatika – és ami után következhet. Magyar Nyelv: 11–33.; 155–164.

**É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter 1998. Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó. Budapest.**

**Faluvégi Katalin, Keszler Borbála, Laczkó Krisztina (szerk.) 1999. Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.**

Gaál Edit 1978. A birtoklás kifejezése a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi Értekezések 97. sz. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Gósy Mária 1975. A szintaktikailag pontosan nem elemezhető alárendelt összetett szavak rendszere. Magyar Nyelv: 47–57.

Huszár Ágnes 1979. A predikatív viszony szintaktikai kategóriái. Nyelvtudományi Értekezések 101. sz. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Keszler Borbála 1981. Véghangzóhiányos tıtípus – véghangzóhiányos tőváltozat. In.: Hajdú Mihály–Kiss Jenő (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és jelenéről. Emlékkönyv Benkő Loránd születésének 60. évfordulójára. ELTE BTK. Budapest. 219–27.

Keszler Borbála (szerk.)1992: Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Tankönyvkiadó. Budapest.

Keszler Borbála (szerk.) 1994. Mai magyar nyelvi gyakorlatok I. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

**Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.**

**Keszler Borbála – Lengyel Klára 2002. Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.**

Kiefer Ferenc 1987. A magyar főnév esetei. Magyar Nyelv: 481–486.  
**M. Korchmáros Valéria 1993. Mondattan. JATE. Szeged.**

Pete István 2003. Hány esetük van a magyar főneveknek? Magyar Nyelvőr: 308–313.

Rácz Endre – Szathmári István (szerk.) 1977: Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Tankönyvkiadó. Budapest.

Rácz Endre – Szathmári István (szerk.) 1974: Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana körébıl. Tankönyvkiadó. Budapest. 135–149.

Rácz Endre – Szemere Gyula 1972. Mondattani elemzések. Tankönyvkiadó. Budapest.

T. Somogyi Magda 2000. Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. Tinta Tankönyvkiadó. Budapest.

Uzonyi Kis Judit, Tuba Márta 1999. Hány segédigénk van? Magyar Nyelvőr: 108–116.

Velcsov Mártonné 1974. A magyar nyelv verbum finitumainak néhány kérdése. In: Rácz Endre – Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Tankönyvkiadó. Budapest. 125–133.

*Забележка*: Горепосочената библиография е само ориентировачна - за подготовката на включените в конспекта теми могат да се използват и други източници.