**Přednáška 2**

**12. 10. 2020**

**Morfologie**

**vymezení pojmu morfologie, morfologie jako lingvistická disciplína; vztah morfologie k ostatním disciplínám**

*Studium jazyka obsahuje obvykle nauku*

* *o zvukové stránce jazyka – fonetika, fonologie, ortoepie*
* *o písemné stránce jazyka – grafémika, ortografie*
* *o slově – lexikologie, frazeologie*
* *o tvarosloví – morfologie, tvoření slov (derivologie)*
* *o větě – syntax*
* *o textu – teorie textu, textová syntax, stylistika*

*(Marie Čechová)*

Morfologie je lingvistická disciplína tvořící součást klasické gramatiky. Studuje nejen typy morfémů z hlediska jejich formy i funkce, ale řadí se k ní i nauka o slovních druzích a jejich gramatických kategorií.

Sémantická (formální) morfologie zkoumá gramatické významy a funkce morfému.

Formální morfologie zkoumá kombinatoriku morfémů (deklinace, konjugace, stupňování).

Základní morfologickou jednotkou je **morfém.**

Morfém je nejmenší na sémantické úrovni dále nedělitelná jednotka jazyka mající povahu znaku ve smyslu jednoty označujícího a označovaného. Jinak řečeno je to nejmenší dále nedělitelná jednotka, která nese určitý význam. Je to relační jednotka určitelná na základě vztahu k sousedním jednotkám.

**Morfologie jako lingvistická disciplína; předmět zkoumání a vztah k ostatním jazykovědným disciplínám; morf a morfém; morfologie formální a funkční**

morfologie – nauka o slovních druzích, která studuje jejich formu a základní významy těchto forem

* forma slova – všechny jeho podoby / tvary, kterých se užívá ve větě (skládá se z tvarotvorného základu a tvarotvorného formantu - viz níže)
* morfologie se člení na dvě části:
	+ formální morfologie – zabývá se tvary slov, jejich strukturou v rovině morfologicko­‑morfematické – formální tvarosloví (jak se jednotlivé tvary tvoří, jak se ohýbají)
	+ funkční morfologie – zabývá se výkladem funkcí slov, slovních tvarů v komunikaci a systému jazykových prostředků – významosloví (jak se těchto tvarů využije ve větě, jaké funkce může mít tvar ve větě)
* objektem zájmu morfologie jsou především autosémantika (plnovýznamová slova) - zabývá se flexí (u substantiv deklinace, u verb konjugace), ale i synsémantika
* slovo - nositel významu, základní jednotka morfologie (jednotka morfematická i morfologická); komplex morfémů, který tvoří tvarotvorný základ (= část slova, která je společná všem tvarům téhož slova, mohou probíhat alternace při flexi) a tvarotvorný formant (= část slova, která se při flexi mění - podle toho, jakou např. osobu vyjadřuje).

Fonologie – **Morfologie** – Syntax – (Textová syntax) Nauka o textu – → Stylistika

 ↓ → Lexikologie – Tvoření slov – Stylistika ∕

 LITERATURA:

Čechová, Marie a kol., Čeština – řeč a jazyk, Praha: ISV 1995, s. 21 (nebo vydání novější)

Čermák, František, Jazyk a jazykověda, Praha: Karolinum 2001, s. 121–122

Kol. Nový encyklopedický slovník češtiny, heslo Morfologie. <https://www.czechency.org/slovnik/MORFOLOGIE> (poslední přístup: 5. 10. 2020)