**ČLEN**

* členy (determinanty) jsou operátory tzv. determinace, jejíž základ spočívá v anaforické deixi (anafora=odkazuje na něco, co bylo řečeno dříve)
* význam členu je založen na opozici známé/neznámé
* v některých jazycích začaly být věci již známé z kontextu promluvy povinně doprovázeny odkazovacími zájmeny, která byla později gramatikalizována = staly se z nich určité členy (románské a germánské jazyky)
* v některých jazycích člen dokonce spojen se substantivem, např. bulharština (*moreto*), norština (*en venn* - nějaký přítel/*vennen* - ten přítel - určitý člen)
* morfologicky se v portugalštině člen chová jako dvojvýchodné adjektivum (shoduje se v rodě a čísle se substantivem, ke kterému se vztahuje)

**Člen určitý**

*o os*

*a as*

**Člen neurčitý**

*um uns*

*uma umas*

* určitý člen se povinně stahuje s předložkami *a, de, em* a *por* - *ao, à, aos, às; do, da, dos, das; no, na, nos, nas; pelo, pela, pelos, pelas*
* ke stahování nedochází, pokud předložka stojí před členem, který je součástí jména nějakého díla, knihy, časopisu, básně atd. - *A notícia saiu em O Diário de Notícias.*
* stejně tak nedochází ke stahování v případě připojení infinitivu - *A circulação ferroviária está interrompida por o primeiro Intercidades procedente do Porto-Campanhã ter descarrilado em Coimbra.*
* s předložkami *de* a *em* se může stahovat i neurčitý člen - tento jev je však typický zejména pro brazilskou portugalštinu - *dum, duma, duns, dumas; num, numa, nuns, numas*

**Funkce členu**

1. aktualizační - mluvčí použitím členu dává najevo, že používá substantivum zapojené do kontextu výpovědi a ne jako izolované slovo
2. determinační - založena na opozici určitosti a neurčitosti - determinovaná jsou substantiva zapojená do kontextu výpovědi (s určitým členem) a nedeterminovaná substantiva jsou ta, která nejsou kontextově zapojená do výpovědi, vyskytují se poprvé a tvoří tak jádro výpovědi (s neurčitým členem)
3. genericko-pragmatická - generičnost příznaková (člen určitý) oproti generičnosti bezpříznakově hodnotící (člen neurčitý) - *O/um pardal é uma ave.*
4. stylistická - člen může vyjádřit různé pragmaticko-sémantické významy jako např. familiárnost, hovorovost, spisovnost, nespisovnost, dialektologický rys - *o Camilo*

**Užívání určitého členu**

1. u podstatných jmen již dříve uvedených, známých ze situace nebo předchozího kontextu nebo blíže určených - *O autocarro já está a chegar. O livro está na mesa.*
2. u podstatných jmen pojatých všeobecně - *A felicidade e a desgraça andam juntas. Ao dia segue-se a noite.*
3. u podstatných jmen označujících osoby nebo věci existující v jediném zástupci - *O presidente da República visitou o Porto.*
4. před tituly, pokud nejsou užity ve vokativu - *Falei com o professor Costa. O capitão Cabral já chegou.*
5. při určování hodin, denní či noční doby (většinou po předložce *a*) - *às cinco e meia, à meia-noite* - ale: *de tarde, de manhã*
6. u základních číslovek při určování věku, dále u číslovky *dois*/*duas* ve významu oba či u *ambos*/*as* - *aos quarenta anos, os dois bolos, em ambas as cidades* (pokud je člen u jiných číslovek, má význam buď ukazovacího zájmena - *os três amigos* (ti tři přátelé), nebo zájmena všichni - *as três casas* (všechny tři domy)
7. většinou u číslovek řadových - *o terceiro andar* - ale: *em primeiro lugar* (zaprvé)
8. u názvů světových stran - *o norte, o sul, no leste* - ale: *a norte de Lisboa* (na sever od Lisabonu)
9. u názvů částí lidského těla - *a perna, a cabeça*
10. u názvů klubů, paláců, divadel, lodí, silnic a ulic - *o América* (klub Amerika), *o Santa Maria* (loď Santa Maria)
11. u třetího stupně adjektiv - *O Brasil é o maior país da América Latina.*
12. u názvů písmen, číslic a u solmizačních slabik - *o b, o dois, o dó* (tón c)
13. u *todo* ve významu celý a *todos* ve významu všichni - *todo o livro/todos os livros*
14. ve vazbách jako - *dar os bons dias* (popřát dobrý den), *dar as boas noites* (popřát dobrou noc), *dar os parabéns* (blahopřát)
15. před přivlastňovacími zájmeny, pokud nejsou použity ve vokativu - *o meu amigo, a sua casa*
16. u názvů dní a ročních období - *na segunda-feira, no domingo, no inverno*

**Užívání určitého členu u vlastních jmen**

1. člen určitý stojí před jmény většiny zemí, kontinentů a oceánů - *o Brasil, a Itália, a Polónia, a África, a Europa, o Atlântico, o Índico, o Pacífico* - ale: u některých jmen zemí se může člen vynechat zejména, když před nimi stojí předložka - *Espanha, França, Inglaterra, Itália - em França*
2. v názvech řek, moří, hor či souhvězdí - *o Adriático, o Douro, os Andes, o Cruzeiro do Sul* (Jižní kříž)
3. před jmény měst, jejichž název je odvozen od obecného podstatného jména - *a Guarda, o Porto, o Cacém, as Caldas da Rainha, o Estoril, a Covilhã, a Figueira da Foz, o Funchal, o Rio de Janeiro, o Cairo, o Havre, o Haia, a Havana*
4. v názvech měst, jsou-li blíže určena přívlastkem - *a Lisboa medieval*
5. před jmény italských spisovatelů - *o Tasso, o Ariosto*
6. před vlastními jmény osob zejména pro zdůraznění familiárnosti - *o Paulo, o José, a Maria*
7. před jmény některých slavných portugalských spisovatelů (znak familiárnosti) - *o Eça, o Camilo*
8. před jmény literárních děl - *Os Lusíadas, a Ana Karenina*

**Vynechávání určitého členu**

1. určitý člen se vynechává u podstatných jmen, před kterými stojí ukazovací, tázací nebo neurčitá zájmena - *este dicionário, Em que dia nasceste?, qualquer livro*
2. u podstatných jmen s velmi obecným významem - *Foi acusado do crime/de um crime/crime.* (od nejkonkrétnějšího k nejobecnějšímu)
3. u podstatných jmen, před kterými stojí zájmeno *cujo* - *É a mulher cujo marido é o meu colega.*
4. u podstatných jmen ve vokativu - *Não entendi bem, professor.*
5. podstatná jména, jimž předchází označení hodností, např. *frei, padre, monsenhor, dom, dona* atd. - *Dom Duarte*
6. většinou u podstatných jmen v přístavku, pokud je nedoprovází přídavné jméno v superlativu - *Luís de Camões, grande poeta renascentista - ale: Cristiano Ronaldo, o melhor futebolista do planeta*
7. jména některých zemí a krajů - *Andorra, Angola, Cabo Verde, Capri, Carolina do Norte/Sul, Chad, Cuba, Israel, São Marino, Macau, Madagascar, Malta, Marrocos, Moçambique, Portugal, Reunião, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Singapura, Timor Leste, Trás-os-Montes, Virgínia, Zanzibar*
8. blíže neurčený doplněk nebo jmenný přísudek označující národnost, povolání, funkci apod. po slovesech typu *ser, eleger, considerar, julgar, fazer-se, nomear* apod. - *Ele foi nomeado professor. A nossa vizinha é contabilista.*
9. u podstatných jmen ve výčtu - *As classes de palavras principais são: substantivo, adjetivo, verbo, pronome e advérbio.* - někdy však u prvního členu výčtu člen stojí - *Estas são as cidades, vilas e aldeias de Portugal.*
10. u podstatných jmen označujících neurčité množství nebo počet - *pedaços de pão, café com açúcar*
11. u podstatných jmen látkových - *um litro de água, fumo de cigarro, um muro de pedra*
12. u výrazů označujících množství nebo míru - *metade, número, parte, porção, quantidade, soma atd. - metade da população, boa parte de alunos*
13. u názvů měsíců, nejsou-li blíže určeny - *em setembro*
14. po slovesech *aprender, estudar či ensinar - aprender espanhol*
15. u podstatných jmen ve vazbách *servir de* a *ir de* - *A Maria serve de guia. Amanhã vou de comboio ao Porto.*
16. často ve spojení *em* + podstatné jméno - *em companhia, em discurso, em entrevista, em homenagem, em mensagem, em sessão*
17. v určitých ustálených spojeních - *em/de/a casa, a exemplo de, com licença, em nome de, em troca de, cheirar a, correr risco, dar parte* (sdělit), *dar-se conta, declarar guerra, estar com (fome, pressa, sede, raiva, sono), estar de acordo, falar em voz alta, fazer (anos, barulho, exame), frequentar escola, ir por mar/terra* (jet po moři/souši), *morrer de fome, pedir desculpa, ter (febre, direito a, paciência, vergonha), tocar violino, tomar banho, tomar parte em*
18. u podstatných jmen v příslovích - *Quem tem casa, casa.*

**Užívání neurčitého členu**

* do češtiny se buď vůbec nepřekládá, nebo se podle kontextu vyjadřuje pomocí zájmen *jeden, nějaký*
* v množném čísle může mít též funkci neurčité číslovky *několik* - *umas árvores* (několik stromů)
1. užívá se u podstatných jmen vyskytujících se ve výpovědi poprvé nebo blíže neurčených - *Comprei um caderno e um livro.*
2. u podstatných jmen v doplňku, jsou-li blíže určena přívlastkem - *O professor Dias é um grande admirador de comboios.*
3. při opakování a bližší specifikaci již dříve uvedeného substantiva s určitým členem - *Acabou de ver a mulher: uma mulher alta e bonita.*
4. u podstatných jmen při vyjádření typu, druhu atd. - *Uma mulher não gosta de profissão nenhuma. Uma mulher só gosta sinceramente de duas coisas: casar e ter filhos.*
5. u osobních jmen označujících název díla - *Em Bruxelas foi descoberto um Van Gogh.*
6. u podstatných jmen, kterým má dodat citové zabarvení - *Ele está com um medo!* (Ten má ale hrozný strach!) *Ronaldo é um futebolista!* (Ronaldo je pan fotbalista!)
7. neklade se před výrazy jako *certo, igual, meio, outro, parecido, santo/são, semelhante, tal/tão, tamanho - Semelhante proposta é inaceitável.*