**Sürəyya Xanlar qızı Məmmədli**

**BSU-nun doktorantı quliyevasura@mail.ru**

**DIOLOQ MƏTNIN MƏZMUN BAĞLILIĞI VƏ SƏRHƏDLƏRI**

**Açar sözlər:** dioloq mətni, semantik bağlılıq, mətnin sərhəddi, semantik mərkəz

Məzmun və formanın dialektik birliyi aparıcı rolu formayla deyil məzmunla bağlı olduğunu nəzərdə tutur. Odur ki, mürəkkəb dialoji birliyi müəyyən edilərkən vəhdətin semantik-tematik birliyindən əsas meyar kimi istifadə olunması və mövzunun ümumiliyinin müəyyən edilməsindən tutmuş bu icmanın qrammatik ifadə vasitələrinin müəyyənləşdirilməsinə qədər tədqiqatların aparılması vacibdir. Rabitəlilik (səlislik) mətn vahidlərinin əsas xüsusiyyətlərindən biri - superfraza birliyi və dialoq vəhdətidir. Əlaqəlilik(rabitəlilik) mövzunun vəhdətindən irəli gəlir. Bağlı "mətnin əvvəlki komponentlərində olan məlumatları ehtiva edən mətn parçası" hesab edilə bilər .

Mürəkkəb dialoji birliyi vurğulamaq üçün əsas meyarlardan biri kimi, ilk növbədə, mövzunun vəhdəti ilə müəyyən edilən semantik ahəngdarlığı götürərək belə nəticəyə gəlirik ki, hər bir mürəkkəb dialoji vəhdət semantik birliyin olması ilə xarakterizə olunur. Mətni təşkil edən cümlələrin ardıcıllığının ümumi ideyası bu ardıcıl semantik kompleksin komponentlərinin vahid informativ məqsədinin və ya aydın ifadə olunmuş nitqin tematik seqmentin mövcudluğunu nəzərdə tutur. Yalnız bu mənada mətni iki səciyyəvi xüsusiyyətə malik dil elementi hesab etmək olar: birincisi, semantik/tematik/bütövlük; ikincisi, semantik-sintaktik bağlılıq. Mürəkkəb dialoji birlik təxminən üç və ya daha çox komponentdən (dialoqun müxtəlif iştirakçılarının qarşılıqlı mülahizələrindən) ibarət olan dialoq mətninin struktur-semantik birliyi kimi, vahid semantik mərkəzə bitişik və semantik, struktur və bir-birindən asılı olan kommunikativ olaraq müəyyən edilə bilər. Mürəkkəb dialoji birliyin semantik mərkəzini birliyin komponentlərinin deskriptor təhlilinin köməyi ilə tapmaq olar. Deskriptor "təsvir olunan hadisənin mahiyyətini, onun elmi şərhini və təsnifatını açmaq üçün ən böyük dəyərə malik olan bir anlayışı ifadə etmək üçün işarədir" və ya “şərti ekvivalentliyi olar bir sinif sözlər adlanılır.” Mürəkkəb dialoji birliyin semantik mərkəzinə daxil olan deskriptorlar bu birliyin hər bir komponentində ya açıq, ya da dolayısı ilə mövcuddur.

Dialoji birlik nəzəriyyəsinin mərkəzi suallarından biri onun sərhədləri və sərhəd siqnalları məsələsidir. Biz deskriptor analizindən istifadə edərək bu problemə baxmağa çalışacağıq. Ardıcıl monoloji mətnin deskriptor təhlili ilk dəfə N.I.Serkova tərəfindən aparılmışdır. Dialoq birliklərinin emosional aspekti isə N.E.Yudinan tərəfindən deskriptor üsulu ilə araşdırılmışdır. Mürəkkəb dialoji birlik komponentlərinin ümumi deskriptor təhlili hələ də aparılmamışdır. Beləliklə, dialoji nitqin axarında onun daxili strukturunu təşkil edən və müəyyən qrammatik qaydalara uyğun bağlanan komponentlərin semantik uyğunluq prinsipinə əsaslanaraq mürəkkəb dialoji birlik hesab etmək olar. Bütün bu komponentlər deskriptor təhlili üsulu ilə müəyyən edilə bilən birliyin semantik nüvəsi ətrafında qruplaşdırılır.