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

**v dvouoborovém navazujícím magisterském studiu učitelství pro SŠ**

**Platné od 1. 10. 2016 pro studenty nastupující do 1. ročníku v ZS 2016 a později**

Student předloží seznam přečtené odborné literatury (min. 20 položek, např. odborné studie, články, monografie; **NE** gramatiky, slovníky, pravidla pravopisu a normativní příručky) a seznam témat zpracovávaných seminárních a ročníkových prací, včetně tématu diplomové práce. Předložení seznamu je podmínkou připuštění ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je rovněž rozprava nad prostudovanou odbornou literaturou. Nedílnou součástí zkoušky je otázka na odbornou literaturu předmětu, včetně orientace v nejnovější knižní a časopisecké produkci.

Průběh zkoušky: Student si vylosuje jedno téma. Znalost teorie a schopnost aplikovat ji v praxi může být prověřena na konkrétním textu, popř. úryvku textu, zadaném výrazu či slovním spojení.

1. Vývoj lingvistického myšlení do konce 19. století.
2. Světová lingvistika 20. století.
3. Tradice a nové směry lingvistiky (např. sociolingvistika, pragmatika, generativismus, korpusová lingvistika).
4. Vývoj zájmů o jazyk v českém prostředí do konce 18. století. Středověk, humanismus, baroko.
5. Pražský lingvistický kroužek a jeho přínos. Významné osobnosti a jejich díla. Současnost české jazykovědy.
6. Vznik a vývoj jazyků slovanských. (Západo)slovanské jazykové dědictví češtiny.
7. Praslovanština, staroslověnština, stará čeština (charakteristika, vztahy, periodizace).
8. Základní charakteristika hláskového vývoje od pozdní praslovanštiny k nové češtině – hlavní tendence, typy změn.
9. Principy české ortografie a ortoepie. Vývoj pravopisných systémů českého jazyka
od počátků do současnosti.
10. Vývoj českého samohláskového a souhláskového systému od praslovanštiny do současnosti (hlavní rysy, tendence).
11. Hlavní rysy a vývojové tendence české deklinace. Srovnání stavu staročeského
a současného.
12. Hlavní rysy a vývojové tendence české konjugace. Srovnání stavu staročeského
a současného.
13. Dialektologie. Česká nářečí. Nářeční rozrůznění českého jazyka na pozadí historického vývoje.