78
можливостей. Цю функцію майстерно розвивав у своїй літературній стосувалися не лише літературних засобів, але й нових мовних відображення дійсності вже не могли передати нового змісту, нових
конфліктів і тл. Звідси - «шукання нових горизонтів» (І. Франко), які нових норм української мови, тому що старі засоби художнього на рубежі нової епохи [13; 185], яка вимагала нових виражальних засобів свісових культур, позначилисяя на художній спадщини багатьох украіннських зазвачимо, що його твори, увібравши багатовікові традиції української та
світових культур, позначилися на художній спадщині багатьох українських зважаючи на думки мовознавців щодо вагомості творчості І.Котляревського,
зазғачимо, що його твори, увібравши багатовікові традиції української та зразком для наслідування могла стати тільки частково" [4, с.8]. Не письменницьких, має свою думку щодо значення творчості
I.Котляревського, яка за його словами, „при всій його талановитості ... Характерно, що л.Булаховський має відмінну від вищеназваних його $з$ орлом, М.Коцюбинський назвав його «чарівником слова» «батьком нашої літератури», І.Франко в поезії «Котляревський» порівняв І.Котляревський користувався значною повагоюо серед свої
оддодумців. Т.Шевченко «На вічну пам'ять Котляревському» називав його яскравими зразқами з літературного доробку письменника. творів" [20, с.129]. Зокрема на сторінках СУМу розмовна лексика цигуеться І.Котляревський „став дивитися на мову народну, як на достойну поважних
 структури індиввдуалізують мову, передають відтінки емоційного літературғої мови є динаміка пї розмовного різновиду. Розмовні експресивні Науково обгрунтованим є той факт, що показником життездатності і досконалим синонімічним словником" [8, с.103]. стверджує Гиоолений, „освовоюю мови творівіки йоо творів, є загальнонародна мова з ї різноманітннмии в друкованому вигляді, давши новий виток у розвитку літературної мови. Як заслугою І.Котляревського було те, що він підтримав живу мову, відновив їі мови й $з$ самих українців тільки підсміювалися ..." [20, с.129]. Головною
 літературної мови зауважимо, що норми нової української літературної
 написаного по-українськи.


 слазиться поміж людыьми той народ, у якого його мова розвинута та

 діяльй, на відміну від І.Котляревського - прибічника народғорозмовної мови, діяльності Т.Шевченко - основоположник літературної української мови, також І. Нної мови, висвітлює їх у таких творах, як «Сьогочасне літературне
 слово, творчо розвиваючи і збагачуючи українську літературну мову письменників зазначеного періоду. Всі вони прагнули підтримувати рідне Основ'яненко, М.Кропивницький, П.Куліш та багато інших українських $\begin{array}{llll}\text { Артемовський, } & \text { О.Пчілка, } & \text { В.Шашкевич, Марко вовчок, } \\ \text { П.Грабовський, } & \text { Є.Гребінка, } & \text { В.Забіла, } & \text { I.Карпенко-Карий, } \\ & \text { Г.Квітка- }\end{array}$ яоg世ూ'II 'чоняоя охdе іменами І.Котляревського й Т.ЕЧевченка, цю справу продовжили П.Мирний,
 цього класика. вдосконалюється, вбираючи в себе всі лексичні чи граматичні доробки письменника акумулювала в собеннцьього таланту, відшліфовуеться та самим навчалися й мові." [24, с.19]. Як результат, творчість цього пояснює це тим, що "сам захопили всю Україну: іх усі читали, завчєли напам'ять, і вже тим пояснює це тим, що „сам Шевченко був у нас найсильнішим поетом, і його Отже, Т.Шевченко - творець української поетичної мови. І.Огієнко читацького кола. свою мову від таких виразів, що були б незрозумілими для широкого мовного матеріалу, намагаючись уникати русков, нокалівів, також очистив Котляревський. Кобзар був надзвичайно до т.зв. живої звичайної народної мови, прибічником якои був літературної мови, розширює овеноо, розуміючи особливості літературної мови, критично ставився удосконалює й усталює граматичні та фонетичні норми украінсько він „поповнюе словниковий склад, розвиває синтаксис, виробляє, систему. Як зазначає М.Жовтобрюх, велика заслуга Т.Шевченка в тому, що (книжні, фольклорні, іншомовві елементи) в єдину чітку мовностилістичну норми та поєднав ї різнотипні стильові засоби дальшої нашої літературноі мови ексй мовної скарбниці багаті лексико-фразеологічні шари, відшліфував мов. Як зазначає І.Огієнко, „власне його мова стала наріжним каменем щалежне структурне місце й елементи давніх слов'янських літературних

 рівень розвитку" [11, с.6].


