VYPRAVOVÁNÍ:

Vypravování událostí a zížitků patří k nejčastější složce lidské komunikace.

Základem vypravování je DĚJ - vypravujeme, co se nám přihodilo, co jsme viděli, chceme vystihnout nějakou neopakovatelnou událost.

Prosté vypravování událostí probíhá v časové posloupnosti, to znamená, že děj vypravujeme tak, jak se skutečně stal.

Vypravování usiluje o dějové napětí, živé vystižení události, proto musíme:

* vynechat nedůležité podrobnosti,
* volit výstižná dějová slovesa,
* vhodně používat přímou řeč.

Pokud vypravujeme to, co jsme sami nezažili (např. přečtený nebo vyslechnutý příběh, film, divadelní hru), říkáme tomu reprodukce = vytváříme reprodukovaný děj.

(Viz učebnice str 130 a následující)

**Vypracuj vypravování na vlastní téma:**