RAPORT Z ANOTACJI SEMANTYCZNEJ BAZY JEDNOSTEK LEKSYKALNYCH

W ZAKRESIE KUBLIKÓW

Joanna Przetacka

15.12.2017

Kubliki stanowią specyficzną klasę nieodmiennych fleksemów, która nie jest ani spójna semantycznie, ani dystrybutywnie. Mogą, w odróżnieniu od przysłówków, modyfikować różne klasy. W większości przypadków ciężko jest im przypisać konkretną rolę tematyczną. Wyjątkami są niektóre kubliki takie jak:

* około (role tematyczne: measure, time, duration, attribute),
* tuż (rola tematyczna: location),
* niby (rola tematyczna: comparition),

które w znaczeniu nie odbiegają bardzo od przyimków. Dla pozostałych kublików anotacja ograniczona została do wymienienia i hasłowej charakterystyki zjawisk semantycznych, jakie reprezentują.

Część kublików spoza zasobów SJP nie posiadała dopisanych glos. Zostały one uzupełnione na podstawie glos spójników o podobnym znaczeniu, własnych intuicji językowych oraz *„Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego”*. Spójniki opatrzono przykładami ilustrującymi ich użycie wraz z podaniem źródła tekstu. Bazą do analizy stanowił Narodowy Korpus Języka Polskiego.

Zjawiska semantyczne zostały przypisane kublikom na podstawie dwóch plików źródłowych:

* *„Listy zjawisk semantycznych przeznaczonych do uwzględnienia w reprezentacji semantycznej parsera ENIAM”* autorstwa Wojciecha Jaworskiego i Kuby Kozakoszczaka,
* *„Koncepcji metaopisu semantycznego”* autorstwa Wojciecha Jaworskiego.

W trakcie analizy powstała potrzeba dodania dwóch zjawisk semantycznych: **potwierdzenia** (np. okej, tak, owszem) oraz z**aprzeczenia** (np. nie, w ogóle). W kolumnie drugiej pliku znalazły się nazwy zjawisk semantycznych, a w kolejnej kolumnie informacja, czego dotyczy zjawisko semantyczne lub istotne informacje, które uznane zostały za przydatne przy kolejnym etapie pracy. W kolumnie opatrzonej nagłówkiem Uwagi pojawiły się adnotacje, dotyczące nietypowego zachowania konkretnych kublików.

Spójrzmy na przykład kublika „owszem” w znaczeniu 2. „Owszem” służy zazwyczaj do potwierdzenia sądu, jednak w szczególnym użyciu, gdy chcemy zanegować wcześniejszy, wypowiedziany przez kogoś, sąd, może służyć jako zaprzeczenie. Poniżej przykład użycia:

*– Ona już nie wróci.*

*– Owszem, wróci.*