|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * rozkvět českého jazyka díky vzdělancům z Univerzity Karlovy (přestože hojně využívána latina) * čeština proniká i do dalších oblastí (kromě latiny) * **Dalimilova kronika** – propracovával se vyprávěcí styl * **mistr Klaret** – odborná terminologie | * čeština je vytlačována z veřejného života, slouží pouze k běžnému dorozumění poddaných a části inteligence (učitelé a kněží) * čeština je zachována v lidové slovesnosti a nářečí * rozvoj umělecké a odborné literatury – **J. A. Komenský** | * latina (využívána především v odborné oblasti) x čeština (pro lid) * rozšíření aktivní a pasivní znalosti spisovného jazyka (kázání, četba, předčítání) * významná osobnost: **Jan Hus** (diakritický pravopis) |
| * čeština jako úřední jazyk * mezi světovými válkami jazyk vyspělý a kultivovaný * rozvoj odborného názvosloví * po roce 1948 – obohacování slovní zásoby v souvislosti s politicko – ekonomickými vliv RJ, AJ * docházelo ke změnám v mluvnické stavbě | * čeština je rozvíjena s rozvojem národa * rozvoj a zdokonalení českého spisovného jazyka:   **Josef Dobrovský** (Zevrubná mluvnice česká)  **Josef Jungmann** (Česko – německý slovník)  **Jan Gebauer** – mluvnice češtiny   * rozvoj odborného názvosloví (z Aj, Polšt, Nj, Rj, IT., Fr., latina) * rozvoj literatury | * rozkvět spisovného jazyka * rozšíření slovní zásoby (přejímání slov), ustálení mluvnické stavby * vznikaly první mluvnice * dokonalý jazyk v překladu bible – v Bibli kralické a ve spisech a slovnících **Daniela Adama z Veleslavína** |
| * čeština vznikla z jazyka jednoho **ze západoslovanských kmenů**, stala se jazykem celého českého přemyslovského státu (zač. 10. století) * spisovný jazyk vznikl později * 9. stol. – **latina** (mezinárodní jazyk) x **staroslověnština** (1. spisovný jazyk, který vznikl na základě nářečí makedonského, bohoslužebný jazyk slovanský, spojen s **Konstantinem a Metodějem**) * čeština – 2. nejstarší slovanský spisovný jazyk | * v latinských textech jednotlivá slova, krátké přípisky a později věty * 1057 – nejstarší česká věta v listině litoměřické kapituly * konec 13. století – souvislá literární díla | * jazyk se neustále vyvíjí * doplnění slovní zásoby (AJ, NJ a jiné jazyky) * změny v mluvnické stavbě – postupně nabývají spisovné platnosti některé tvary a konstrukce dříve považované za nespisovné |