Seminář č. 7, zápis č. 7 - 19. 11. 2019

Zapisoval: Daniel Škrip

**Domácí úkol na příště**

* přečíst Roman Jakobson - Lingvistika a poetika, str. 74 - 84 (případně širší kontext)- dostupné na MOODLE, na vybraných stranách dva modely komunikačních faktorů a komunikačních funkcí (tento model se využívá dosud)

**Výkladové slovníky češtiny**

* Příruční slovník jazykačeského - 9 svazků (roky vydání a další informace v powerpointové prezentaci)
* Slovník spisovného jazyka českého - 4 svazky, reprint beze změny obsahu, vznikal už od roku 1911, pracoval na něm rozsáhlý tým odborníků
* Slovník spisovné češtinypro školu a veřejnost - vyšel v roce 1978, ale pro druhé vydání (1994) byl přepracován, deideologizován, pak už jen minimální úpravy

**Elektronické formy slovníků**

* viz 2. strana prezentace – odkazy k prvním dvěma slovníkům
* slovníky už jsou elektronizovány - v obou starších slovnících při hledání infinitivu je potřeba u infinitivu přidat koncovku -ti; lze se k nim dostat přes Internetovou jazykovou příručku (pravidla, slovník a mluvnice dohromady, pravopis, mluvnice)
* Ústav pro jazyk český – zpřístupňuje na svém webu řadu slovníků a databází, srov. např. Český nářeční atlas; Vokabulář webový (slovníky staré češtiny)
* Jazyková poradna - lze se tam telefonicky dovolat nebo položit dotaz v e-mailu

**Práce s handoutem**

* devítisvazkový slovník nám podá podrobnější informace, více frazeologie; ten méně rozsáhlý podá informace koncentrovaněji, soustředí se na podstatné a centrální (nejsou tam okrajové významy – archaické, nářeční, odborná terminologie ap.)
* rozdělení slovníků – tzv. malý, střední, velký (rozdíl v množství zařazených lexémů i v podrobnosti hesel)
* 1. strana - heslo *krk*
	+ polysémní lexém (má více významů, jsou číslované, základní význam má číslo 1, ostatní jsou od něho odvozeny)
	+ hovor. a expr.. – hovorovost není nespisovná, nejnižší forma spisovnosti (např. živit hladové krky); expresívnost – není neutrální, je ve výpovědi nějaká emoce, příznakovost
	+ metaforický přenos – např. krk basy, krk houslí (na základě podobnosti)
* v hesle nalezneme mnoho frazémů – značka oddílu obsahujícího frazémy – malý černý kosočtverec
* exemplifikace – část, kde se uvádějí příklady

**Druhy slovníků**

* Slovníky (věcné a) synonymické – výrazy zde nejsou řazeny podle abecedy, ale podle věcné souvislosti, pojmových oblastí (např. led a sníh zde jsou vedle sebe, musíme zde hledat nejlépe na základě rejstříku

Český slovník věcný a synonymický J. Hallera (a kol.)

* první svazek – svět, vesmír;, počasí, rostliny, zvířata; druhý díl je o člověku jako bytosti tělesné; třetí o člověku jako bytosti duševní; slovník nebyl dokončen, další díly měly být o člověku jako bytosti společenské a o apriorních pojmech – barvy, rozměry aj.), J. A. Komenský psal takové slovníky (bohužel shořely) – nezačínal u světa, nýbrž u Boha; nalezneme zde synonyma, příp. antonyma, vztahy nadřazenosti a podřazenosti – tj. vztahy paradigmatické – i typické kolokace (vztahy syntagmatické)
	+ Tezaurus jazyka českého – napsán podle anglického vzoru, využívá se při překladu, získal i překladatelskou cenu
* Slovníky frazeologické
	+ František Čermák a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – 4 díly podle zařazených typů frazémů – přirovnání, neslovesné frazémy, slovesné frazémy (např. zachoval si holý krk, padnout někomu kolem krku) + větné frazémy (Dal bych za to krk.)
	+ neologismy – slovníky Nová slova v češtině I, II
	+ neologismy by se měly zkoumat průběžně
	+ otázka: jak dlouho musí být slovo v jazyce, aby se dalo považovat za neologismus?
	+ slovníky neologismů by měly být vydávány minimálně jednou za 10 let
	+ Čeština 2.0 – online slovník - přispívají zde lidé, zájemci
	+ Hacknutá čeština – kniha, která sleduje současnou češtinu, pomocí nových slov dokážeme sledovat současné problémy společnosti, změnu společnosti, trendy (viz prezentace)
	+ třetí list vlevo dole – stavba slovníkového hesla ve slovníku neologismů – vysvětlení informací, značek, oddílů, které heslo obsahuje
	+ komentáře k vybraným heslům: např.

Listopad – spojené s listopadovými událostmi v roce 1989, ve slovní zásobě nastává pohyb a měly by to jako první reflektovat slovníky neologismů; srov. též: databáze Neomat (ÚJČ)

praní špinavých peněz – nový frazém, který se uchytil a zůstal v úzu dodnes

**Jména**

* morfologické kategorie jmen – rod, číslo a pád (nic jiného – vzor není morfol. kategorie)
* mají deklinaci – skloňují se, jako východisko pro typ skloňování je důležitý jmenný rod
* jako reprezentace rodových kategorií slouží vzory (nejtypičtější slova vzhledem ke skloňování) – to ale není gramatická kategorie
* jmenný rod – (genus x sexus) – přirozený a gramatický vzor se nerovnají, je mezi nimi rozdíl – ale určitá spojitost s pohlavím a jmenným rodem (vznik jmenného zřejmě spjat s pohlavími; též např. vlast – matka vlast – v metafoře určitá forma „ženskosti“)
* maskulinum životné a neživotné – např. v polštině je to rozdělené jinak – substantiva označující životné mužské bytosti (osoby) se skloňují jinak než vše ostatní; projektuje se sem patriarchát – Jana Valdrová – genderová, resp. feministická lingvistika (problematika sexismu v jazyce)
* deklinační systém je postaven na rozdělení podle jmenného rodu

**Morfologické kategorie**

* morfologická kategorie – znakový charakter: velmi obecný gramatický význam, vyjádřen formálně afixem nebo pomocným slovesem
* morfologické kategorie a hodnoty – např. rod – vyjádřen třemi hodnotami (m., f., n.); číslo – vyjádřeno dvěma hodnotami (sg., pl.); pád – vyjádřen sedmi hodnotami

(podrobněji viz prezentace – vychází z textu R. Adama o morfologických kategoriích)

**Slovesa**

* Slovesné tvary
	+ určité - určuje se zde osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid
	+ neurčité - dá se zde také něco určit: co (viz prezentace)
	např. infinitiv sednout - lze určit rod (činný)
	přechodník - lze určit rod a vid, relativní čas (současnost nebo předčasnost)
	přechodník přítomný - dva souběžné děje
	přechodník minulý - jeden děj předchází druhému