**І. В. Олександрук**

**ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ МІКРОТОПОНІМІВ С. ОЛЯНИЦЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

*Ключові слова: топоніміка, мікротопоніми, апелятиви, антропоніми.*

Усі географічні об’єкти мають свої назви. Наука, що їх досліджує, називається топонімікою, або топономастикою (*від грецького топос – «місце» і оніма –* ім’я) – це складова частина ономастики, розділу мовознавства, що вивчає власні назви певної території, утворені від загальних назв (апелятивів), або від власних назв (антропонімів). Це особливий розділ мовознавства, який пересікається з історією мови, діалектологією, етимологією, лексикологією та нерозривно пов'язаний з історією, географією, етнографією [Янко, 1998, 3].

У цілому топоніми поділяються на макротопоніми — назви великих об'єктів, і мікротономіми — назви малих об'єктів (ліси, поля, урочища тощо).

Вивчення мікротопонімії важливе тому, що це сфера живого мовлення. Мікротопоніми як елементи цього мовлення швидко реагують на зміну природних умов, більш рухливі, змінні, нестійкі, варіативні порівняно з назвами великих об’єктів. Через те їх потрібно фіксувати й досліджувати відразу, поки вони існують у живому мовленні. Найменування невеликих об’єктів, безумовно, піддаються часовим змінам, які призводять іноді до цілковитого зникнення онімів.

Саме тому дослідники порушують важливі питання української мікротопонімії у працях, присвячених топоапелятивам, географічній номенклатурі й термінології. Наприклад, принципи номінацій гідрорельєфу неодноразово висвітлювалися у роботах Й. Дзендзелівського; над історією становлення української географічної номенклатури працював П. Чучка; географічну термінологію Чернігівсько-Сумського Полісся дослідила Є. Черепанова; О. Данилюк уклала «Словник народних географічних термінів Волині».

*Мета запропонованої статті* – здійснити лексико-семантичний аналіз твірної бази досліджуваних мікротопонімів.

*Об’єктом дослідження* слугували мікротопоніми с. Оляниця Тростянецького району Вінницької області (назви невеликих гір, вершин, схилів, берегів, полів, ярів, криниць, балок тощо), у яких закладена цінна інформація про ландшафтні особливості території, історію краю, господарську діяльність її мешканців, етнокультурний розвиток.

*Предмет дослідження* – лексико-семантична природа базової основи мікротопонімів, їхня етимологія, словотвір і структура на синхронному рівні.

Основними методами дослідження є описовий та квантативний.

Мікротопоніми с. Оляниця Тростянецького району Вінницької області окреслені такими лексико-семантичними групами:

1. Відапелятивні мікротопоніми;
2. Відантропонімні мікротопоніми;
3. Відтопонімні мікротопоніми.

Кожна із груп поділяється на підгрупи:

1. Відапелятивні мікротопоніми
   1. За місцем розташування

*Коло Могили (поле), На Горі (вулиця), На Ямі (вулиця), У Стінці (паркова зона).*

* 1. За структурою та характером ґрунту

*Глинище (поле), На кар’єрі (поле).*

* 1. Назви, пов’язані з певними ознаками місцевості

*Кінець (частина села), У Центрі (частина села), Нова (вулиця).*

* 1. Назви, що вказують на форму, розмір, особливості місцевості

*На Багні (ліс), На Клині (вулиця), На Добавці (поле), У Куцюбі (ліс), На трубі (сінокіс), Лиса гора (поле), Жидівський ярок (поле), Круглик (степ).*

1.5 Назви, пов’язані із способом обробітку землі

*На Вигоні (пасовище), Ланок (поле), Поза Городами (пасовисько), Печеліс (посадка), Левада (поле), На прогоні (дорога).*

1.6. Мікротопоніми, пов’язані з ремеслом та промисловістю

*На Пилорамі, Коло Хімії (поле), Бані (територія села), На Пасіці.*

* 1. Назви, пов’язані з будівлями і спорудами

*Церковна (вулиця), Коло Чайні (частина села), Коло Трансформатора (частина села), Коло Цвинтара (вулиця).*

* 1. Назви, що вказують на шляхи сполучення

*За Путьою (ліс), Бурковка (дорога), Шлях (дорога), Шереметів шлях (поле), Чугунка (залізна дорога).*

* 1. Мікротопоніми, похідні від апелятивів особових та безособових назв

*На Пляцу, Панське (поле), Гончарівка (вулиця), Терешківка (вулиця),Раківка (вулиця), Київець (дорога), Согласіє (хутір), Мариня (поле), Тічки (поле), Коло Шламбона (виїзд із села).*

* 1. Мікротопоніми, що виявляють гідрологічні властивості територій

*На Мочарах (пасовище), В Очереті (водойма), На Ставку (водойма), На Зарибленому (водойма), Нетека (водойма).*

* 1. Мікротопоніми, похідні від назв рослин

*Лісок (ліс), Яровець (ліс), Дубина (поле), Вільшина (поле), Коло Вербички (територія села), В Бузинку (пасовище), Коло Грушечки (поле), В Дубочку (гай), В Берізках (річка), Хмільник (поле), В Шовковиці (ліс), Дубки (ліс), Березник (поле).*

1. 12. Мікротопоніми, похідні від назв тварин

*Біля Журавля (криниця), У Кобильоново (ліс), Лисячі дири (долина).*

1. Відантропонімні мікротопоніми

*Джиндживський ліс, Макарова яма, Панасове (сінокіс), Сачишине джерело, Шпунове (долина), Пудова криниця, Тімурова криниця, Неньове поле, Морозів садок, Попове (лан), Бармова гора (пасовище), Неборкове (криниця), Лупакова гора, Гедова посадка, Коло Міськи (ліс), Карпів млин, Кротьве (лан), На Тарасівському (посадка), Неборкові садки, Петульове поле, Макухова скиба (пасовище).*

1. Відтопонімні мікротопоніми

*Оляницький ліс.*

Отже, в мікротопоніміці с. Оляниця Тростянецького р-н Вінницької обл. найпоширенішою є група відапелятивних мікротопонімів, а саме похідні від назв рослин. Значно меншою є група назв відантропонімного походження,а найменшу групу становлять відтопонімні мікротопоніми.

Топонімія є цінним джерелом для пізнання історії рідного краю, вивчення матеріальної та духовної культури, а мікротопоніми мають історичне етнографічне значення, оскільки у них часто криється назва ойконіма, антропоніма чи апелятива, який вийшов з ужитку.

**ЛІТЕРАТУРА**

1. Антропонім // Літературознавча енциклопедія. Юрій Ковалва. – Т. 1. – К.: Академія, 2007. С. 81.
2. Сокіл Н. В. Мікротопонімія Сколівщини: Автореферат. дис. на здобут. канд. філол. наук. – Львів, 2007. – 16 с.
3. Янко М. Т. Топонімічний словник України: Словник-довідник. – К.: Знання, 1998. – 432с.