**Tematické okruhy z českého jazyka ke státní závěrečné zkoušce**

**v dvouoborovém bakalářském studiu**

**Platné od 16. 2. 2015**

Student předloží seznam přečtené odborné literatury a seznam témat zpracovávaných seminárních a ročníkových prací.

Obecná lingvistika

1. Základní definice jazyka a jeho funkce. Povaha jazykového znaku. Indexy, ikony   
   a symboly.
2. Genetická a typologická klasifikace jazyků – základní principy. Indoevropské a slovanské jazyky.
3. Jazykověda a její disciplíny. Nejdůležitější jazykovědná pracoviště, jejich aktuální projekty a odborné časopisy.

Fonetika a fonologie, pravopis

1. Fonologický systém češtiny a jeho fonetická realizace.
2. Klasifikace českých hlásek. Český samohláskový systém. Diftongy.
3. Klasifikace českých hlásek. Český souhláskový systém. Asimilace znělosti.
4. Zvukové prostředky souvislé řeči a jejich funkce.
5. Pravopis – obecné zásady a principy. Pravidla českého pravopisu a pravopisné příručky.
6. Pravopis a výslovnost, ortoepie, ortofonie. Ortoepické příručky. Vztah mezi grafémem, fonémem a hláskou.

Morfologie a tvoření slov

1. Morf a morfém.
2. Gramatické kategorie jmenné.
3. Gramatické kategorie slovesné.
4. Slovní druhy. Kritéria jejich třídění.
5. Substantiva. Adjektiva.
6. Zájmena. Číslovky.
7. Slovesa.
8. Neohebné slovní druhy.
9. Způsoby a postupy tvoření slov, onomaziologické kategorie.
10. Vývojové tendence současné spisovné češtiny ve slovotvorbě. Univerbizace, zkracování.

Lexikologie a lexikografie

1. Slovo a kritéria jeho vymezení. Lexikologie a lexikografie.
2. Kritéria členění slovní zásoby.
3. Způsoby obohacování české slovní zásoby. Rozšiřování a zužování významu. Metafora   
   a metonymie.
4. Význam slov, významové vztahy, např. synonymie, homonymie, antonymie.
5. Lexikografie – typy slovníků, výstavba slovníkového hesla. Slovníky nové češtiny.

Syntax

1. Výpověď jako realizace větného vzorce. Vlastnosti výpovědi.
2. Modifikace výpovědi. Slovosled, modalita, zápor. Aktuální členění výpovědi
3. Syntaktické vztahy – koordinace, adordinace, dominace.
4. Základové a nezákladové větné členy.
5. Souvětí – parataktické a hypotaktické. Sémantická klasifikace souvětí. Spojování   
   a zapojování propozic.

Stylistika, rétorika a jazyková kultura

1. Stylistická příznakovost výrazových prostředků; slohotvorní činitelé.
2. Funkční styly a jejich stylové oblasti.
3. Slohové postupy a slohové útvary.
4. Stratifikace českého národního jazyka a stylové využití jeho variet.
5. Jazyková kultura a jazyková správnost; kultura mluvených projevů. Současné kodifikační příručky.

Nedílnou součástí zkoušky je otázka na odbornou literaturu předmětu, včetně orientace v nejnovější knižní a časopisecké produkci, a komplexní rozbor novočeského textu, na němž student prokáže schopnost aplikace teoretických poznatků v textové analýze.

Rozbor novočeského textu zahrnuje:

1. určení funkčního stylu, slohového postupu a útvaru (je třeba doložit na textu),
2. syntaktický rozbor vybraného větného celku,
3. morfematický a slovotvorný rozbor vybraných slovních tvarů, včetně určení gramatických kategorií a stylových charakteristik,
4. popis zvukové stránky vybraných výrazů, včetně jejich fonetické transkripce a určení jednotlivých hlásek.