0. ÍNDICE

1. Microestructura del Lèxic.................................................................1

2. Lèxic............................................................................................2

3. Annex.........................................................................................33
1. MICROESTRUCTURA DEL LÈXIC

Per poder parlar de la microestructura, abans cal definir uns conceptes. El Lèxic del pagès s'organitza per entrades. Una entrada és la paraula que es defineix i encapçala les diverses informacions que s'hi refereixen. Les informacions constitueixen l'article¹.

En l'estructura del Lèxic del pagès trobem les entrades d'aquest per ordre alfabètic, totes i cadascuna d'elles. Cada entrada del lèxic consta de tres parts, que són:

- les definicions: del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), del Diccionari Català Valencià Balear (DCVB), del Centre de Terminologia Catalana (Termcat)² i dels enquestats,
- la transcripció fonètica del que diuen els enquestats (en el cas que coneguin la paraula)
- i finalment la imatge: en cas de no disposar d'imatge, aquesta no hi serà.

En la part de les definicions de l'IEC i el DCVB, en cas de no tenir constància d'aquestes, a continuació de la font hi haurà un guió “-”. En l'apartat dels enquestats, es farà constar si fan una definició similar i en cas d'haver diferències s'hi afegiran.

Pel que fa al contingut de la definició en si, a les de l'IEC, el DCVB i el Termcat hem inclòs el tipus de categoria gramatical (abreviacion en abreviatures). Bàsicament, trobarem noms, adjectius i verbs. En el cas del nom la definició fa constar el gènere en singular. En el cas de l'adjectiu, també fa constar el gènere en singular. En el cas del verb apareix en infinitiu i s'especifica si és transitiu o intransitiu. També hem afegit les accepcions numerades. Hi hem fet constar exemples i el suport visual de la imatge, que ens ajudarà a entendre millor la informació.

Pel que fa a les accepcions, podem observar que hi ha diccionaris que adopten un criteri sintàctic i agrupen en un mateix article tots els significats d'una forma gràfica que comparteixen una mateixa categoria, independentment del seu origen; d'altres inclouen dins un mateix article sentits corresponents a diferents categories i orígens diferents³. En el Lèxic, adoptem un criteri sintàctic.

Per acabar, als articles trobareu paraules en diferent color, són mots que trobareu definits en altres entrades.
Com a dada final, sapigueu que trobareu un CD darrere del treball amb una grabació d'una de les enquestes.

¹ Definicions extretes del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Vegeu la Bibliografia.
² En el cas de neologismes o paraules noves usarem el Termcat.
³ Lexicografia, pàgina 91. Vegeu la Bibliografia.
3. ANNEX

<table>
<thead>
<tr>
<th>Place</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Agarbadora</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Aiguabessós</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Arada</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Batolles</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Batre</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Batuda</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Bóta</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Capolar</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Carret</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Carro</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Cèrcol</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Civada</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Corrons</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Cultivador</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Curra</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Curro</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Curronar</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Dental</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Doga</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Eixam</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Espart</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Espiga</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Espígó</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Esterrossar</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Estriat/ada</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Falç</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Forcat</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Garba</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Garbejar</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Garbera</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>