Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti
Diplomski studij novinarstva

DIPLOMSKI RAD

DISKURS SPORTSKOG NOVINARSTVA TOMISLAVA ŽIDAKA

Mentor: prof. dr. sc. Ivo Žanić
Komentor: dr. sc. Boris Beck
Studentica: Ana Zambeli
Zagreb, rujan 2017.
IZJAVA O AUTORSTVU

Izjavljujem da sam diplomski rad „Diskurs sportskog novinarstva Tomislava Židaka“, koji sam predala na ocjenu dr. sc. Ivi Žaniću, napisala samostalno i da je u potpunosti riječ o mojem autorskom radu. Također, izjavljujem da dotični rad nije objavljen ni korišten u svrhe ispunjenja nastavnih obaveza na ovom ili nekom drugom učilištu, te da na temelju njega nisam stekla ECTS bodove.

Nadalje, izjavljujem da sam u radu poštivala etička pravila znanstvenog i akademskog rada, a posebno članke 16-19. Etičkoga kodeksa Sveučilišta u Zagrebu.

Ana Zambeli
SADRŽAJ

1. UVOD ........................................................................................................................................ 5

2. TEORIJSKI OKVIR ......................................................................................................................... 7
   2.1. Obilježja sportskog novinarstva Tomislava Židaka ................................................................. 7
   2.2. Teme ....................................................................................................................................... 8
   2.3. Žanrovi .................................................................................................................................... 8
      2.3.1. Vijest ................................................................................................................................. 8
      2.3.2. Izvješće ............................................................................................................................ 11
      2.3.3. Članak ............................................................................................................................... 12
      2.3.4. Reportaža ......................................................................................................................... 13
      2.3.5. Reportažni izvještaj ......................................................................................................... 14
      2.3.6. Komentar ......................................................................................................................... 14
      2.3.7. Portreti ............................................................................................................................. 16
      2.3.8. Kolumna ........................................................................................................................... 16
      2.3.9. Intervju ............................................................................................................................ 18
   2.4. Stil i stilski sredstva ................................................................................................................. 21
      2.4.1. Stil ..................................................................................................................................... 21
         a) Rečenice ............................................................................................................................... 23
         b) Žurnalizmi ........................................................................................................................... 23
         c) Kontrast ............................................................................................................................... 23
      2.4.2. Citati .................................................................................................................................. 24
      2.4.3. Fraze i klišeji .................................................................................................................... 24
      2.4.4. Govor ulice ili sleng ......................................................................................................... 25
   2.5. Stilske figure ............................................................................................................................... 25
      2.5.1. Figure dikcije ................................................................................................................... 27
         a) Anafora ................................................................................................................................. 27
         b) Asonanca ............................................................................................................................... 27
         c) Rima ..................................................................................................................................... 27
      2.5.2. Figure konstrukcije ........................................................................................................... 28
         a) Akronim ............................................................................................................................... 28
         b) Asindeton ............................................................................................................................ 28
      2.5.3. Figure riječi (tropi) ............................................................................................................ 28
         a) Anominacija .......................................................................................................................... 29
b) Epitet ................................................................. 29
c) Metafora ................................................................ 29
d) Metonimija .......................................................... 30
e) Poredba ................................................................. 30
f) Simbol .................................................................. 31

2.5.4. Figure misli .......................................................... 31
   a) Aluzija ............................................................... 31
   b) Antiteza .............................................................. 32
c) Eufemizam ............................................................. 32
d) Gradacija ................................................................ 33
e) Hiperbola ............................................................... 33
f) Ironija ................................................................. 33
g) Litota .................................................................. 34
h) Perifriza ............................................................... 34
   i) Retoričko pitanje ................................................... 35

2.5.5. Figure diskursa ................................................... 35
   a) Adinaton ............................................................. 35
   b) Korekcija ............................................................ 36

2.6. Frazemi ................................................................ 36

3. ARGUMENTACIJA .................................................... 37

4. ZAKLJUČAK ............................................................. 38

5. LITERATURA ............................................................ 40

6. SAŽETAK ................................................................. 41

7. IN MEMORIAM ........................................................ 42
1. UVOD

Novinarsko-publicistički stil „najsloženiji je funkcionalni stil (hrvatskoga) standardnog jezika zato što novinarstvo nije samo područje pisane, nego i područje slušane i područje gledane aktualne informacije“. To uključuje „novine, radio, televiziju i Internet“ (Silić, 2006:75-96). Frančić i dr. naglašavaju da se publicistički funkcionalni stil ostvaruje u pisanom i govornom mediju i njime se služe novinari i publicisti koji pišu tekstove za dnevne novine, časopise i ostale tiskovine te koji vode emisije na radiju i televiziji (Frančić i dr, 2005:243-247).

O ovoj temi sam odlučila pisati jer je u svakom novinarstvu, a posebno u sportskom, važan način na koji se novinari obraćaju publici. Na televiziji i radiju važnost nekog događaja novinari prikazuju riječima, dok u tiskanom novinarstvu Paula pred očima ima neki tekst, koji pažljivo čita i na koji se više puta može vratiti. „Iako se čini da ga moderne tehnologije potiskuju, guše, pa čak i uništavaju, tisak ostaje i dalje ključna, najvažnija grana novinarstva, jer od novina sve počinje, one i danas diktiraju profesionalne novinarske standarde, te najkompletnije dubinski informiraju javnost. Novine su izgubile kako puno svoje publike, posebno zbog televizije, a i Internet postaje sve opasniji rival, no nijedan medij nije uspio nadomjestiti ili nadmašiti ono temeljno što novine pružaju, a to je čvrsta informacija i temeljita analiza kojoj se čitatelj uvijek može vratiti, te koju on može posjedovati u materijalnom obliku na papiru“ (Mihovilović, 2007:28-31).


Židak je uživao veliki ugled među kolegama.

O Židaku govori istaknuti sportski novinar Zdravko Reić:


Židaka hvali i njegov prvi urednik u Jutarnjem listu, Darko Kolombo:

Sportsku novinarku i urednicu Romanu Eibl je jako potresla Židakova smrt:


Bez obzira što je Ado Kožul otišao raditi u Dinamo s nostalgijom se sjeća Židaka:

_Bili smo kolege, radili smo zajedno, kasnije bili na 'suprotnim' stranama, on je ostao u novinarstvu, a ja sam otišao u Dinamo. Ali nikada nije mogla izblijedjeti moja slika o silno talentiranom novinaru, zajednicu, tvrdoglavoj mazgi koja nas je sve oduševljavala. Bio je i ostao Tomo, unikatni i neponovljivi primjerak kojega smo svi mi koji smo imali čast poznavati ga – cijenili i obožavali (Kožul, JL, 13.4.2017)._

Mario Zorko, glavni urednik Sportskih novosti bez ustručavanja govori o Židakovim kvalitetama:

_Židak je u svakoj redakciji uvijek bio „prvi strijelac“, glavni igrač bez kojeg momčad ne može, a trener zna da nema zamjenu za njega. Pravi Ibrahimović ili Ronaldo i Messi sportskog novinarstva, igrača koji obilježava jednu eru. Tako su i ere u Sportskim novostima podijeljene na „Židakovu eru“ i onu poslije njega. Ono što je još važnije od toga što je bio vrhunski novinar s karizmom, Žile je bio dobar čovjek. Nesebično je svoju ljubav za sportom i pisanjem prenio na generacije mladih. Zahvalni smo mu što nas je sve „zarazio“ svojom strašću za novinarstvom i svakoga dana pokazivao kako je to živjeti za svoju vijest, svoj tekst, svoje novine... (Zorko, JL, 13.4.2017.)_

Sportski fotoreporter, Drago Sopta prisjetio se lijepih trenutaka koje je proveo sa Židakom:

_Proveli smo duge sate na zajedničkim putovanjima, kad sam čuo tužnu vijest sjetio sam se mnogih naših dragih uspomena, jer smo zaista prošli puno toga zajedno. Nedostajat će mi njegov poseban smisao za humor i tekstovi koje sam uvijek rado čitao (Sopta, JL, 13.4.2017)._
S obzirom da je moja tema diplomskog rada „Diskurs sportskog novinarstva Tomislava Židaka“ ponajviše ću se usredotočiti na tiskano novinarstvo.


Kako bih to ispitala, usredotočit ću se na Židakovo pisanje članaka koja su prepuna stilskih figura.

Sportske teme u novinarstvu su vrlo brojne i popularne. Tu se prije svega ističu kolumnisti koji su vrksi stilisti, dok se s druge strane u stručnoj znanosti znatno manje obrađuju sportske teme. Komentator ili kolumnist „u samom vrhu profesije, s velikim ugledom, ali i odgovornosti“ (Malović, 1995:114-117). Među njima je i Tomislav Židak, koji je 40 godina pisao o raznim sportskim temama, a ponajviše o nogometu. Židak je bio prepoznatljiv po svojem osebujnom stilu pisanja, koji nije bio niti dosadan niti suhoparan. Njegovo pisanje je specifično po tome što voli unijeti svoj osobni stav ili neko svoje osobno iskustvo. Često u tekstu govori u prvom licu te jasno izražava za koju se političku preferenciju opredjeljuje. O kojoj god temi pisao u tekstovima se uvijek voli osvrnuti na „Dinamo“.

Židaka ću analizirati koristeći 28 njegovih članaka iz Jutarnjeg lista. Usredotočit ću se na stilskе figure koje najčešće spominje. Za njega je karakteristično to da metafore u pravilu uvijek stavlja pod navodnike te da naizmjenično upotrebljava duge i kratke rečenice. To područje je slabo istraženo, a u svakom slučaju zaslužuje da mu se prida veća pozornost.


2. TEORIJSKI OKVIR

2.1. Obilježja sportskog novinarstva Tomislava Židaka

Sportsko novinarstvo je važno, ali kompleksno područje novinarstva. Prilikom izvještavanja nekog sportskog događaja, novinari moraju pripaziti da u svom izvještavanju ne budu pristrani. Oni moraju biti „dobra obrazovani i sposobni novinari, koji su dosrli svim situacijama te su spremani vrlo brzo raditi. Isto tako, sportski novinar mora poznati

2.2. Teme

Mihovilović navodi da će novinskom temom postati neka nova informacija, u kojoj novinar identificira nešto što je politički, kulturno, društveno ili bilo kako drukčije važno i od interesa za čitatelje pojedinih novina (Mihovilović, 2007:33-34). Za prepoznavanje novinske teme potreban je talent.

Prema Mihoviloviću (2007:38-51) postoji pet kriterija po kojima se može odrediti što je u određenim novinama novinska tema, a što nije. Ti kriteriji su ekskluzivnost, važnost, svjetonazor, vjerodostojnost te atraktivnost. Ekskluzivnost govori o tome da „sve novinske kuće žele biti prve koje će objaviti neku važnu vijest. Novine se prije svega trude objaviti informacije koje druge novine nemaju, posebno ako je to neka velika senzacija“. Drugi kriterij važnosti govori o tome da „novine koje žele biti utjecajne, čitane i uspješne moraju se baviti važnim stvarima, objavljivati teme koje su važne njihovim čitateljima“. Što se tiče svjetonazora, „svatko tko imalo poznaje novine zna da sve novine ne objavljivaju sve vrste informacija, te da svake novine imaju svoj profil prema kojem na svoje stranice uvrštavaju teme za objavljivanje“. Četvrći kriterij vjerodostojnosti navodi da „ono što ide u novine mora biti točno i to pravilo mora biti poštovano. Novinari se moraju boriti da ono što objavljaju bude istinito, te znati da svaka netočnost i neistina ruši ugled novina, njihovu vjerodostojnost, pa tako i njihovu čitanost“. Posljednji kriterij koji je isto jako važan za određivanje neke teme jest atraktivnost, što znači da tema može biti atraktivna zbog vrlo različitih razloga, te se često njena atraktivnost ocjenjuje na temelju osobnog ukusa urednika, ali i na temelju neke, vrlo često utpite i neprecizne, procjene što bi čitatelje moglo zanimati.

2.3. Žanrovi

2.3.1. Vijest


Prema Burns za vijesti se može reći da su važne i trivijalne i mogu služiti ljudima da ih povezuju u zajednicu te da na taj način međusobno uspostavljaju kontakt. Isto tako, daju informacije koje su ljudima potrebne za donošenje prosudbi o onom što se događa u svijetu oko njih. Ljudima vijesti služe da bi lakše donijeli odluke i da bi funkcionirali kao informirani građani (Burns, 2009:56-57).


Problem definicije vijesti nastaje zato jer ona zahtijeva da se razmotre četiri pitanja: „Za što ljudima služe vijesti? Koje su funkcije pojedinih medija? Koja su obilježja vijesti? Što čini događaj ili mišljenje vrijednim da postane vijest?“ (Burns, 2009:56-57)

William Metz navodi nekoliko definicija vijesti:

Vijest je: objašnjenje događaja ili činjenice, ili stajalište koje zanima ljude; izvještaj o sadašnjim događaju, koji je predočen pošteno, pravodobno, točno, istinito, sažeto, uravnoteženo i objektivno; događaj ili uvijerje po koji mijenja ili prijeti da promijeni društveni status quo na racionalan i utjecajan, sve što proističe iz normalnog ljudskog ponašanja ili očekivanja; sve što urednik kaže da je vijest (Metz, prema: Malović, 2005, 185-186).

Burns (2009:57-59) ističe da su „utjecaj, vrijeme događaja, blizina, sukob, važnost, novost te relativnost osnovne vrijednosti vijesti“. Utjecaj se „odnosi na važnost koju priča
ima u životu publike“. Vrijeme događaja se „odnosi na informacije koje pomažu ljudima da organiziraju svoje živote“. Blizina govori o tome „koliko se blizu mjesta stanovanja priča događa“. Sukob je „vrijednost vijesti koju većina ljudi povezuje s medijima te ga se u današnjim medijima često smatra najvažnijom vrijednošću. Svaka priča o sukobu mora imati najmanje dvije strane, a što je razlika između suprotstavljenih strana mišljenja veća, veći je i sukob“. Važnost je „termin kojim se opisuje koliko je neka tema „vruća“ u nekom vremenu“. Novost se „smatra velikom vrijednošću vijesti. Postoji novinarska izreka: „Nije vijest ako pas ugrize čovjeka, nego ako čovjek ugrize psa“. Relativnost je „najsloženija i najsubjektivnija od svih vrijednosti vijesti. Međutim, ponekad se može dogoditi da, unatoč svim provjerama vijesti, priča ipak ne bude objavljena“. S obzirom na krug onih koje vijest može zanimati ona može biti lokalna, nacionalna i svjetska, a njezini važni elementi su novost i iznenađenje (Frančić i dr. 2005:243-247).


Gibson daje dva ključna savjeta koja redaktor treba imati na umu, a to je da što rjeđe treba upotrebljavati zavisne rečenice te što češće glagole umjesto glagolskih imenica.


Židak nije poznat po pisanju dobre vijesti. U njegovim tekstovima rečenice su složene i proširene što nije karakteristično za vijest. Također, ima preobilje informacija, što znači da su njegove vijesti bliže izvješću negoli samoj vijesti. Isto tako, on ne upotrebljava formulu 5 W, koja je jako važna za pisanje vijesti.

Kako bih istaknula činjenicu da Židak nije poznat po pisanju dobre vijesti za primjer navodim rečenicu iz njegove kolumne.
...umjesto trenera, koji su „ovdje gore“ dolazili u trenirikama, nerijetko samo u gaćama i bлатnim kopačkama, poput Đalme Markovića, iz kancelarije je izašao elegantni gospodin u odijelu od najmanje tisuću franaka, naparfermiran, šarmantnog garda...

(Židak, JL, 12.2.2017.)

Vijest nije teško napisati jer ona treba biti kratka, jednostavna i precizna te se treba voditi prema formuli 5 W. Međutim, Židak više voli kompliciranije i duge rečenice s puno sadržaja i informacija u kojima može reći sve što želi.

2.3.2. Izvješće

Izvješće je proširena vijest kojom se detaljno opisuje neki događaj. U njemu saznamo više podataka nego u vijestima. Vasilj (2014: 60) naglašava da je izvješće oblik izražavanja koji je prije samo jednoga desetljeća bio najzastupljeniji u sportskom novinarstvu u tisku, a koji posljednjih godina gubi status monopolističkog žanra u praćenju sporta. Isto tako, ovaj autor razlikuje izvješće od vijesti po dužini i redanju informacija prema načelu njihove pojava u prostoru i vremenu.

Židak izvještava o utakmici lige prvaka između Atletico Madrida i Real Madrida:

...nakon uraganskog presinga Reala u prvi 20 minuta, splasnula je oluja, Atletico se pokazao kao mentalno vrlo čvrsta momčad, koju je teško ubiti jednim golom, čak i ako se protivnik zove – kraljevski klub. Napadali su na Pepea, kojega je Diego Simeone označio kao najslabiju točku, što se pokazalo dobrom odlukom, u 46. minuti je Pepeov karakter progovorio, srušio je Torresa, ali, Griezmann nije bio dobar egzekutor, pogodio je gredu...

U 46. minuti samo je nebo spasilo Real od gubitka trofeja, Antoine Griezmann je vjerojatno „zažmirio“ i opalio jedanaesterac svom snagom. Lopta se od grede odbila u polje, ah, koliko je puta sinoć „umirao“ Diego Simeone. Ali, i on je mačka sa devet života. U finalu, za divno čudo, nije nudio samo borbu, njegovi igrači su igrali dobar nogomet, bolji nego Real, i u toj igri jedine svijetle točke kraljevskog kluba bili su Modrić i Bale. Ostali su – vegetirali... (Židak, JL, 29.5.2016.)

U drugom primjeru Židak izvještava o tužnoj sudbini NK Zagreb, koji je ispio iz prve lige.

...cijeli svoj vijek NK Zagreb proveo je u donjem dijelu tablice, samo se dvaput borio za prvaka; 1994. i 2002. godine. Ostatak života živio je na rubu druge lige...

Nije tragično ispasti iz elitne nogometne lige, kako kaže Denis Kolinger, no Zagreb ne ispada, Zagreb se gasi. U nekoć slavnom klubu, koji i danas drži rekord gledanosti u Zagrebu, međ protiv Osijeka gledalo je u Maksimiru više od 64.168 ljudi, klub u kojem su igrali Bernard Vukas, Branko Zebec, koji su trenirali Vlatko Marković, Dražan Jerković, Josip Skoblar, Zlatko Kranjčar i Ćiro Blažević, dugo je bio svijeća na vjetru, da bi danas Dražen Medić zaključao vrata i predao klub zaboravu... (Židak, JL, 9.5.2016.)
Židak voli pisati izvještaj zato što se u njemu puno toga može reći. Za razliku od vijesti gdje to nije moguće. U izvještaju se ističu bitne i nebitne stvari.

2.3.3. Članak

Članak ili tzv. tematski članak je „čest oblik novinarskog izražavanja, a najviše ga srećemo u novinama, revijama i časopisima. Njime se također izlažu elementi vijesti, ali se autor time ne zadovoljava već želi čitatelja upoznati s puno više informacija, objasniti mu pozadinu zbivanja, upozoriti na trendove, analizirati pojavu, predočiti stajališta stručnjaka te donijeti relevantan zaključak“ (Malović, 2005:325-327). Spada u red komentara.

S druge strane, prema Vasilju (2014:70-73) članak je „zahtjevan žanr u kojem se isprepliću reportaža i analiza. Reporter više ne izvještava samo o tome što vidi, čuje i saznaje, nego pokušava i urediti događaj, interpretirati ga i učiniti razumljivim“. Članak ili tzv. tematski članak je "čest oblik novinarskog izražavanja, a najviše ga srećemo u novinama, revijama i časopisima. Njime se također izlažu elementi vijesti, ali se autor time ne zadovoljava već želi čitatelja upoznati s puno više informacija, objasniti mu pozadinu zbivanja, upozoriti na trendove, analizirati pojavu, predočiti stajališta stručnjaka te donijeti relevantan zaključak“ (Malović, 2005:325-327). Spada u red komentara.

S druge strane, prema Vasilju (2014:70-73) članak je „zahtjevan žanr u kojem se isprepliću reportaža i analiza. Reporter više ne izvještava samo o tome što vidi, čuje i saznaje, nego pokušava i urediti događaj, interpretirati ga i učiniti razumljivim“.

Židak govori o Mostaru koji je osvojio prvenstvo BIH:

...u subotu su nogometaši Zrinjskog u Mostar donijeli četvrti naslov prvaka BIH i postali najtrofejniji klub u susjednoj državi. Svoje sportske heroje dočekalo je pet tisuća Mostaraca, cijeli grad je izašao na ulicu. I dok se pod Bijelim brijegom slavilo, s „one strane mosta“ pogašena su svjetla, nekoć slavni nogometni klub otplovio je u drugu ligu. I tko zna hoće li se ikada vratiti Danko Šulenta, čovjek koji nogometnu viziju pretvara u stvarnost, ponosan je na veliki rezultat, jer je ostvaren u konkurenciji sarajevskih klubova, koji su povlašteni u financijskom i medijskom smislu. FK Sarajevo ima pet puta veći budžet od Zrinjskog, Željezničar je tek nešto skromniji... (Židak, JL, 9.5.2016.)

U sljedećem primjeru Židak piše o nogometašu Dinama, Arijanu Ademiju koji je odbio priznati krivicu za uzimanje dopinga:

...kako bi istjerao pravdu i krivce za svoju nesreću izveo na brisani prostor, prije desetak dana Ademi se na Londonu susreo s poznatim advokatom Paulom J. Greenom iz Portlanda, stručnjakom za takve slučajeve, koji je zastupao atletičara Asafu Powella, plivača Michaela Phelps, a, osim Ademija, pokušava od četverogodišnjih sankcija spasiti i hrvatsku atletičarku Lisu Nemec. Paul J. Greene će u žalbenom postupku pokušati dokazati da njegov klijent nije koristio doping, dokaze treba dostaviti do prvih dana svibnja, kada će Disciplinski sud Uefe razmatrati žalbu i preispitati vlastitu presudu. Ne bude li presuda u korist Ademija, Dinamov nogometaš će tražiti arbitražu CAS-a, vrhovnog sportskog suda, koji ovih dana razmatra slučaj Michela Platini i koji je svojedobno odbio žalbu Josipa Šimunića, potvrdivši mu suspendiju od deset utakmica. Do presude Disciplinske komisije Uefe, Ademija su u sporu zastupali švicarski odvjetnici, ali ne baš uspješno, pokazalo se da je odabir advokata bio pogrešan. Nisam siguran da su uopće doprli do Viktora Kamilovskog, doktora u skopskoj bolnici Sv. Naum Ohridski i liječnika makedonske reprezentacije, iako je on glavno sumnjivo lice. Viktor Kamilovski gotovo sigurno zna tajnu i ne sumnjam da će Paul J. Greene ispitati njegovu ulogu u cijelom slučaju. Arijan Ademi se kune da ništa nije uzeo iz „kućne apoteke“, da mu ni Dinamovi doktori ništa nisu
podmetnuli, ali sumnja da su ga „kontaminirali“ liječnici makedonske reprezentacije, jer su inzistirali da, unatoč ozljedi, igra utakmicu, nakon čega je on „pobjegao“ kući... (Židak, JL, 5.4.2016.)

Mihovilović navodi da su članci „tekstovi s vlastitim naslovom te eventualno drugom novinskom opremom, a često se uz njih objavljuju i fotografije“ (Mihovilović, 2007:32). Budući da članak spada u red komentara, u njemu Židak može „pustiti ruku“, te pisati što god želi. U članku može upotrebljavati duge i složene rečenice, što je njegova specijalnost.

2.3.4. Reportaža


Karakteristike reportaže su sljedeće: „piše se kako bi zabavila čitatelje, novinar pušta da postupci i komentari sudionika nose priču, počinje se odgođenom glavom, koja sadržava događaj ili anegdotu koji uvode u priču, tijelo priče sadržava ostala zbivanja i brojne citate, i za kraj, zaključak sažima priču ili je dovodi do vrhunca“ (Malović, 2005:329-332).

Židak govori o bolesti Zlatka Žagmeštara, nekadašnjeg velikog rukometara Zagreba:

Ne zamjerite i ne čudite se ako na dan utakmice nismo posvetili nadmetanju svetog kluba (Dinamo) i jednog svetog cilja (Rijekini naslov prvaka). Jedan slučajni, šokantni susret u ugodnom i toplom kafiću Park na Bukovačkoj ulici naoblačio je sunčano jesensko jutro. Zlatko Žagmeštar, zagrebačka sportska ikona, ispijao je jutarnju kavu, pas je pored njega drijemao, nisu se osvrtali na veseli žamor. Usred dobrog raspoloženja samo je Žaga bio smrknut... I ti bi bio loše volje da si prije nekoliko dana operirao rak grla – kazao je neumijstiv i nepoderiv Zlatko Žagmeštar... (Židak, JL, 4.12.2016.)
U sljedećem primjeru Židak piše o odlikovanju Josipa Skoblara titulom francuskog viteza:

_Danas, točno u podne, u gradskoj vijećnici u Marseilleu Josip Skoblar je odlikovan titulom francuskog viteza. Odlikovanje mu je na rever prikvačio gradonačelnik Marseillea Jean-Claude Gaudin, rekavši da se s nostalgijom sjeća Josipa Skoblara, posebno danas kada Olympique više nije vrh francuskog nogometa, kao što je bio u Skoblarovo doba..._ (Židak, JL, 8.4.2016.)

Židak izuzetno voli pisati reportažu jer se putem nje neki događaj prikazuje kroz priču. Isto tako ona predstavlja najslobodniji novinarski žanr pa Židak slobodno može pisati o čemu god želi. Iz tog razloga reportaža je pravi žanr za njega.

### 2.3.5. Reportažni izvještaj


Židak piše o ultimatumu Dejana Lovrena koji je HNS odbio zbog čega je Lovren izbačen iz hrvatske nogometne reprezentacije:

_Dejan Lovren više neće igrati za hrvatsku reprezentaciju dok je Ante Čačić izbornik. Iz krugova bliskih Čačiću saznali smo da je branici Liverpoola definitivno otpisan._

_Iako je Čačić odlaskom na utakmicu Liverpoola i Stokea htio pokazati dobru volju, Lovren se svojim izjavama za Sportske novosti sam doveo u situaciju da ga se više ne zove. Razgovor nakon utakmice ništa nije mogao promijeniti, jer sad je to već drskost velikog igrača velikog kluba. Sebičnost milijunaša, kojega ne zanima ni hrvatska reprezentacija, samo vlastiti ego. Podržao sam ga kada nije dopustio da se od igrača Liverpoola pravi budalu, ali, njegovo gašenje požara benzinom i rušenje atmosfere nitko nema pravo podržati. Dejan Lovren je definitivno pretjerao..._ (Židak, JL, 11.4.2016.)

_Za Židaka je reportažni izvještaj dobar žanr zato jer u njemu može iznijeti svoja osobna zapažanja. Židak je poznat po iznošenju svojih osobnih zapažanja._

### 2.3.6. Komentar

Komentar je „mišljenje ili stajalište novinara o nekom događaju, pojavili ili osobi. Komentator o događaju ne obavještava, on ga prosuđuje. Komentar se može dati i crtežom, pa ga zovemo komentatorska karikatura, i fotografijom (fotokomentar)“ (Malović, 2005:243-244). On objašnjava neki događaj, tekst ili osobu.


U nastavku ističem Židakov komentar na utakmicu Dinama i Juventusa:

...današnji Dinamo nije niti sjena tadašnjeg Dinama s Lamzom, Belinom, Ramljakom, Novakom, Mesićem, Blaškovičem i Škorićem, danas je to jedna vrlo limitirana momčad, koja je bez ispaljenog metka pala protiv Juventusa. Naravno, ako ne računamo gredu Schilnderfelda. Bio je to „povijesni“ trenutak ove utakmice, kada je Dinamo prvi put bio u kaznenom prostoru Juventusa.

Ne znam smije li se jučerašnji sraz hrvatskog i talijanskog prvaka uopće nazvati utakmicom. Bila je to opuštajuća večernja šetnja igrača Juventusa, koji su do uvjerljive pobjede došli rutinski, a da se nisu ni oznojili. Dinamovi igrači teško su osvajali loptu, u sudaru s klasmnim igračima na površinu su isplivali svi njihovi nedostaci, a pravo poniženje dogodilo se sredinom drugog poluvremena, kada „modri“ šest minuta nisu mogli doći do lopte, tako da se Marko Pjaca smrznuo, čekajući prekid utakmice da bi mogao ući u igru. Loptu je na kraju iz igre izbacio Paulo Dybala, prekinuvši mučenje. Za taj potez zaradio je pljesak cjelokupnog auditorija...

U drugom primjeru Židak komentira igru turske nogometne reprezentacije:

...Turska je igrala uraganski presing samo prvih 10 minuta, nakon toga su djelovali kao probušena lopta. U uvodnim minutama Turci su poveli. Mozak momčadi Hakan Calhanoglu, koji izvodi sve prekide, ubacio je loptu u 8. minuti u kazneni prostor na visokog centarfora Buraka Yilmaza, koji je nadvisio slovenske stopere i glavom pospremio loptu u mrežu. Bilo je to gotovo sve od turske momčadi. Ali, u notesu hrvatskog izbornika je ipak ostalo zapisano nekoliko detalja...

2.3.7. Portreti


Židak govori o povratku predstavnika NK Zagreb, Vlade Zeca, koji je veliki dio života proveo u zatvoru:

...no ako pažljivije proučite zapisnik, na dnu liste, gdje je ispisano ime predstavnika kluba, naići ćete na poznato nogometno ime. Predstavnik NK Zagreba je bio Vlado Zec, negdašnji šef kluba iz Velike, koji je dobar dio života posvetio nogometu, a ostatak je proveo u – zatvoru. I čini se da njegovim nevoljama i zatvorskim kaznama danima nije kraj. No, dok je vani, vrijeme krati nogometom, a nova destinacija je Kranjčevićeva ulica. Da podsjetimo, Vlado Zec je bio ugledni nogometni djelatnik, bio je potpredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, nekoć i moćni privrednik, koji je od Velike želio stvoriti nogometni centar. A gradić nema ni kino-dvorane, ni dječjeg vrtića... (Židak, JL, 28.1.2017.)

U idućem primjeru Židak analizira sve propuste izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačića na utakmici protiv Češke:

...kada je iz igre izašao Luka Modrić, alfa i omega ove reprezentacije, izbornik se sasvim pogubio. Modrić je lider na terenu i u svlačionici, on je playmaker, trener... Zašto je do sudačke nadoknade oklijevao s uvođenjem Schildenfelda, nakon što je Vedran Ćorluka cijelo poluvrijeme odigrao krvave glave... Zašto je eksperimentirao s Marcelom Brozovićem na bočnoj poziciji gdje se ne snalazi... Ako je već bio u prilici, zašto nije igrao Marko Pjaca koji je u velikoj golgeterskoj formi... Je li mogao naći bolju zamjenu za Luku Modrića, ako ga je uopće moguće zamijeniti... Zakazao je u psihološkoj pripremi... (Židak, JL, 18.6.2016.)

Isto tako, Židak je poznat po pisanju portreta, kako sportaša tako i sportskih djelatnika. On vrlo često kroz svoje kolumne analizira i sezone, kako pojedinih klubova tako i hrvatskih igrača.

2.3.8. Kolumna


Židak se u svojim kolumnama okreće prolepsi, koja predstavlja najave unaprijed te analepsi, koja predstavlja vraćanje u prošlost, tzv. flashback.

Primjer takve kolumne je Židakovo prisjećanje Dinamovih neuspjeha:


U sljedećem primjeru Židak u svojoj kolumni piše o nepravdi koja je nanesena bivšem rukometušu Ivanu Baliću:


2.3.9. Intervju

Intervju je „razgovor za novine koji predstavlja specifičnu novinarsku vrstu, te iziskuje i određeni talent kao i posebnu pripremu te taktičku vještinu“ (Pavlinić, 2001:29-30).


Za primjer dobrog intervjua navodim Židakov intervju s Ivicom Kostelićem:

_Ako se osvrnemo u prošlost, puno se govorilo o treninzima Ante Kostelića, za koje se tvrdilo da su na granici brutalnosti?

_To je farna, mom starom je nanesena nepravda. Nazivali su ga svakakvim pogrđnim imenima, čak i kada smo imali najbolje rezultate. A stvari su vrlo jednostavne, vrhunski sportski trening je teška stvar, tamo gdje prestaje teški fizički rad – počinje trening. Da biste bili spremani za to, morate spavati između osam i deset sati i sada zamislite život u

18
kojemu 30 godina morate biti u devet u krevetu. Ako to stalno radite, proglasit će vas čudakom, ali, to je jedina formula za pobjeđivanje. Osim toga, mi smo bili hendikepirani jer smo bili daleko od snijega, nismo imali ni približno novca kao konkurencija, a niti tehnološki 'support'. I onda će vas proglasiti fanaticom, iako to nema veze s fanaticizmom, to je samo uobičajeni sportski trening...

Tata Ante je najbolji trener?

Najbolji, kojega sam upoznao.

Niste upoznali Ćiru Blaževića ili Željka Babića?

Ne, nisam. Upoznao sam stotine trenera, ali pravih – ne više od petorice. Trener mora biti iskusan i znati da radi s ljudima, a ne strojevima, i mora imati sposobnost upravljati treningom na dobrobit rezultata. To je vještina...

Jeste li imali skijaški uzor? Najslučniji vam je pokojni Rok Petrovič, intelektualac, znatiželjan mladi čovjek, kojega je života koštala strast za ronjenjem?

Ne znam koliko smo slični, znam samo da i ja volim ronjenje, Petrovičevu fatalnu ljubav. Od skijaša, divio sam se Marcu Girardelliju.

Austrijanci vas nisu podnosingi, ili je to bila očeva opsesija?

Podnosingi? Morate znati da je skijanje u Austriji stvar broj jedan. Čak ni u Švicarskoj, gdje je skijanje nacionalni sport, ono je na listi prioriteta negdje na 20. mjestu, iza banaka i slično. I sad zamišllete koliko je skijanje Austrijancima važno, kada se zna da su na zadnjim ljetnim OI osvojili jednu medalju. A takav odnos prema skijanju nema niti jedna druga nacija, stoga je razumljivo lobiranje i štićenje vlastitih interesa, ne žele to ispuštiti iz ruka.

U karijeri su vam najveći rivali bili Raich i Bode Miller?

Ne, to nije točno, to je možda bilo trenutno rivalstvo. Skijanje je dobar sport, jer se borite samo protiv staze i samog sebe... (Židak, JL, 29.1.2017.)

U sljedećem primjeru Židak je intervjuirao Brunu Marića nakon što su ga napali navijači:

...Što je Bruno Marić, nogometni sudac iz Daruvara, radio u Stobreču i kako su ga nanjušili navijači spremini za najgori oblik obračunavanja s omraženim arbitrom?

Bio sam u Splitu, na sudu sam s novinarom portala Nogomet plus, i nakon završetka rasprave svratio sam na Poljud zbog sastanka s jednim odvjetnikom, a nakon toga otišli smo u Stobreć na ručak. Na parkiralištu sam susreo bivšeg nogometaša Plazibata koji me pitao: 'Što ste vi gore napravili od mlade reprezentacije?'. Začuđeno sam ga pogledao i rekao – što ja imam s tim? Ručak nam je prekinula grupa 'hrabrih' momaka, maskiranih
maramama i šalovima. Njih osam krenulo je prema našem stolu, uz povike: 'Ubit ćemo te, majku ti jebem'... Udarali su me po glavi, rukama, jer sam pokušao zaštiti glavu. Jednoga smo svladali i kada se gužva raščistila, pitao sam ga: 'Objasni mi zašto ste me izubijali? Ne mrzim te, ja te žalim. Iako bi se ti osjećao da ste me ubili, imam tri sina, dragovoljac sam Domovinskog rata, otkud ti pravo da me ubiješ? Možda sam i ja tebe mogao ubiti, u ovoj torbici je pištolj, da sam htio, mogao sam vas sve potamaniti. Što bi tvoji roditelji rekli da si izgubio život? Zašto si me došao ubiti? Nešto je promrmljao – nogomet, mafija, sad mi je ža'. Onda su me oduvukli od njega, maknulo sam se od smeća', od toga ispraznog mozga. Ali, bit ću iskren, ne mogu spavati, u tri dana spavao sam jedva pet sati...

Jeste li i prije imali ozbiljnih neugodnosti?

Nikad, jedina 'neugodnost' je bila da su me ljudi tražili da se slikamo, samo takve ugodnosti.

Zašto ste u zavadi s Hajdukom, jer evidentno su vas napali Hajdukovi navijači? Koje su to inkriminirane utakmice zbog kojih ste dobili po glavi, gdje ste im se zamjerili?

Neki su novinari posljednjih dana pokušavali relativizirati ovaj događaj, zamatajući sve to u moje pogreške koje sam napravio na štetu Hajduka. Navode četiri utakmice, među kojima srši finale kupa protiv Dinama 2009. godine i kao svjedočanstvo o mojem lošem suđenju citiraju izjave igrača, isključenja koja su usmjerila utakmicu i slično. Tu utakmicu pamtim po tome da je Hajduk izgubio 0-3 i da je još dobro prošao, trebao je izgubiti i s većom razlikom jer Dinamo je bio puno jači... (Židak, JL, 16.10.2016.)

"Intervju je dijalog u kojem novinar postavlja pitanja, a intervjuirana osoba odgovara" (Malović, 2005:217-219).

Prema Mučalo, znatiželja, informiranost i hrabrost daju dobar intervju. Tu također spada i pristojnost u komunikaciji, te duhovitost koja je svojevrsni lakmus kojim se saznaje koliko neki novinar smije daleko ići (Mučalo, prema: Ricchiardi, Malović, 57-65). Kako bi novinar točno znao što želi od svojeg sugovornika i intervjuja mora imati dovoljno informacija, biti u tijeku s novim događanjima, poznati kontekst te znati što želi saznati. Iz toga se može vidjeti da je Židakov intervju dobar zato jer je obuhvaćena znatiželja, informiranost, kao i hrabrost kod postavljanja nekog pitanja. Isto tako, Židak je Ivici Kosteliću i Bruni Mariću postavio pitanja koja bi postavio svaki običan čovjek, što je jako važno za intervju.

"Uzmi izjavu" je česta uputa koju urednici u dnevnim novinama daju mladim novinarima kada ih šalju na zadatak da izvijeste o nekom događaju, nesreći, utakmici ili sastanku (Mihovilović, 2007:110-118).
2.4. Stil i stilска sredstva

2.4.1. Stil


Svaki novinar ima svoj specifičan stil pisanja po kojemu ga publika prepoznaje. Dvije su osobine dobrog stila: „odgovarajući ritam i izražajna snaga. U pisanju, kao i u umjetnosti, arhitekturi, glazbi, oblik slijedi sadržaj. To znači kako ritam rečenice mora biti u skladu s onim o čemu novinar izvještava. Duže rečenice usporavaju konzumenta medija, pa ih novinar može koristiti za ozbiljnije teme, dok kratke rečenice odgovaraju akciji i napetosti.

Židak je poznat po naizmjeničnoj upotrebi dugih i kratkih rečenica. Njegov primjer je slijedeći:

...nisam od onih koji će „ove noći napisati najljepše stihove“, jer me steže u grlu, ne zbog Mamića koliko zbog nogometa. Naciju će rasplakati kućni novinari“... (Židak, JL, 16.7.2015.)

Navodim još jedan Židakov primjer:

...protiv takvog nogometa nisu imali šansu ni postulati Pepa Guardiole o posjedu lopte, koji je iznosio 67:33 u korist Bayerna, a zakazala je i „lažna devetka“ Thomas Muller. Ni u Mullere se više ne možete pouzdati... (Židak, JL, 6.5.2016.)

Izražajna snaga se postiže tehnikama privlačenja pozornosti na pojedine riječi, izraze, ideje ili skupine ideja, i to dobrim strukturiranjem teksta, redoslijedom rečenica, dužim i kraćim odlovcima, ponavljanjem i isticanjem pojmova ili izraza“ (Malović, 2005:172).

na kraju pitanja u intervjuu umjesto upitnika stavljaju tri točkice itd. To je sasvim nepotrebno, jer se u narativnom tekstu smiju koristiti samo točka i zarez, te eventualno dvotočka i crtica i to ako treba izdvojiti neki dio rečenice. U novinama nije dozvoljeno tzv. boldiranje jer ono kvari narativnost teksta, a, uz to, u novinama izgleda loše. U davna novinarska vremena postojao je još jedan običaj, kojem bi se danas svi čudili, a to su bile tzv. opaske. Autor bi znao na nekom mjestu u tekstu o nekoj osobi ili događaju dodati još jednu činjenicu, i to tako da otvori zagradu, unutar nje napiše dodatnu informaciju, te potom doda crticu i katicu. Danas takvih opaski više nema. Katicu se moraju što manje upotrebljavati. Njih dnevne novine jako puno koriste jer tako štede na prostoru. Ako je to moguće, najbolje je pisati cijelu imenu institucija, poduzeća, stranaka, bolesti itd., a ako se ipak koriste katicne, nužno je prvi put kada se pojam spominje napisati njegovo puno ime, te uz njega staviti katicu, te potom katicu koristiti u tekstu. Isto tako, novinari su skloni uvođenju stranih riječi. Tu novinar treba biti vrlo pažljiv, te uočiti otporu konzervativnih jezičara, ako je to nužno, sam uvoditi novu riječ, pa makar i inozemnom korijena, ali uz obavezno objašnjenje o čemu je riječ.

Karakteristike kao medija neminovno utječu na stil pisanja. U tiskanim medijima njeguju se slijedeće osobine: „zamjetna pismenost kako opća tako i novinarska, dobro poznavanje materije o kojoj se piše, sveobuhvatnost teme i obrada sa svih aspekata te razumljivost, zanimljivost i atraktivnost teksta“ (Malović, 1995:44-46).


„Kada se novinar sprema „popratiti“ priču, njegov je cilj prikupiti informacije potrebne za pisanje točne i smislene priče. Dostupni izvori informacija daju novinaru primarne informacije iz prve ruke, dok sekundarne informacije može prikupiti istražujući arhiv. Istraživanje arhiva podrazumijeva odlasku u knjižnicu, pretraživanje na Internetu, pretraživanje medijskih arhiva te uporabu drugih objavljenih informacija“ (Burns, 2009:91).

Prva i osnovna karakteristika novina potječe iz „same naravi medija: tiskane riječi. Za razliku od oralne komunikacije, pisana komunikacija je specifična po tome što pisanje i čitanje zahtijeva jedno određeno vrijeme, ali svatko može birati vrijeme kada će pisati i čitati. Pisanje i čitanje ujedno su i najosobniji oblici komunikacije, a to znači da oboje zahtijevaju određenu koncentraciju te ih obavljamo posve sami. Čitatelj novina su u prednosti pred televizijskim gledateljima i radijskim slušateljima. Tamo je poruka emitirana i nema je više. Novinar pisane riječi ima tu privilegiju, ali i prokletstvo da se svaka greška vidi, svaki krivi zarez, svaka manjkavost i svaki nedostatak. Između čitatelja i novinara putem tiskanih novina uspostavlja se ravnopravan odnos. Novinari iz tiskanih medija
nekada su se grozili elektronike, međutim upravo je primjena informatičkih dostignuća značila prekretnicu u razvoju novina. Ubrzana je proizvodnja, kvalitetniji tisak, a online izdanja omogućuju i višestruku prodaju informacije“ (Malović, 1995:39-43).

a) Rečenice


Za primjer navodim Židakovu sljedeću rečenicu:

*Ništa mi ne more ovi dan pokvarit – napisala je na naslovnici šampion duhovitosti Slobodna Dalmacija i u jednoj jedinoj rečenici opisala raspoloženje hrvatskog juga nakon hapšenja Zdravka i Zorana Mamića, a da uopće nisu spomenuli ime* (Židak, JL, 16.7.2015).

b) Žurnalizmi

Novinari u svom stilu pisanja posebno koriste žurnalizme. „Riječi za žurnalizme novinarski stil crpi iz politike, sociologije, ekonomije, prava, vojnih disciplina itd. Mnogi od njih su nastali izvan novinarsko-publicističkog stila, ali su se u njemu ustalili, pa i njih možemo smatrati njegovim činjenicama“ (Silić, 2006:75-96).

*Pitao sam Ćiru što će reći krunski svjedok Luka Modrić? (Žurnalizam: krunski svjedok) (Židak, JL, 16.7.2015.)*

*Ako iza svega stoji FBI, koji želi iskorijeniti korupciju u svjetskom nogometu, a FBI je vrlo dobro obaviješten, ne piše mu se dobro (Žurnalizam: iskorijeniti korupciju) (Židak, JL, 16.7.2015.)*

Za Židakov stil pisanja posebno su važni žurnalizmi. Korištenjem žurnalizama nastoji posebno istaknuti određenu rečenicu.

c) Kontrast

Svi ostali ministri su došli do fotelja kada su se učlanili u političku partiju, a Janica je taj privilegij stekla osvojivši četiri zlatne medalje (Kontrast: Janica je taj privilegij stekla osvojivši četiri zlatne medalje) (Židak, JL, 3.5.2016).

Koristeći kontraste u svom tekstu, Židak nastoji uspoređivati pojedine pojmove, pritom se služeći uporabom antonima.

2.4.2. Citati


Vasilj piše da „dobra izjava, kao i citat, u značajnoj mjeri doprinosi kvaliteti i vjerodostojnosti teksta. Tekstovi o sportu su puni izjava i citata. Izjave su jedan od temeljnih izvora informacija ili izražavanja sugovornikova stava“ (Vasilj, 2014:136).

Prema Frančić i dr. citat ili navod je izvadak iz teksta koji se točno prenosi, navodi od riječi do riječi u nekom drugom tekstu. U publicističkom funkcionalnom stilu često se doslovno prenose tuđe riječi ili se citiraju drugi izvori (Frančić i dr. 2005:318-322).

Za primjer navodim sljedeći Židakov citat:

Ćiro je bio opijum za mase, uz Mamićev „support“ (T. Židak, JL, 16.7.2015.)

Drugi Židakov citat je sljedeći:

No, pokojni Dino Pokrovac je rekao: „Pustite dečka, neka se razvija! (Židak, JL, 16.7.2015.)

Židak vrlo često unutar samoga svog teksta koristi i citate. Citatom on nastoji preciznije čitateljima dočarati određenu izjavu neke važne osobe.

2.4.3. Fraze i klišeji


„Snaga nekih izraza gubi se njihovim prečestim ponavljanjem“ (Burns, 2009:150).

Židakov primjer klišeja je slijedeći:

...i dok se pod Bijelim Brijegom slavilo, s 'one strane mosta' pogašena su svjetla, nekoć slavni nogometni klub otplovio je u drugu ligu... (Židak, JL, 9.5.2016.)
Navodim još jedan primjer Židakovog kliševa:

...prije 50 godina, kada je u svojoj povijesti Dinamo bio najveći, Rijeka je i tada bila Dinamova crna mačka... (Židak, JL, 4.3.2017.)


2.4.4. Govor ulice ili sleng


Židak govori o Zdravku Mamiću:

...u svojoj blizini nije htio jake persone, tražio je ljude koji se dive njegovoj bistrini, koja je doista izuzetna, a i u inozemstvu je stekao glas... (Židak, JL, 16.7.2015.)

Navodim još jedan primjer Židakovog slenga:

...međutim, ljudi koji posuđuju novac su čekali „rikverc“, ali kada ga nije bilo, htjeli su pritegnuti Mamića... (Židak, JL, 16.7.2015.)


Židak je također poznat po svojoj upotrebi slenga. Korištenjem slenga tekst dobiva na živosti, a i značenje je jasno.

2.5. Stilske figure

Prema Bagiću načelno se mogu razlikovati dva tipa određenja figure. Prema prvome figura je oblik kojim izražavamo misao. „Prema drugom određenju pod figurom se podrazumijeva razumno odstupanje u značenju ili govoru od uobičajenog i jednostavnog načina govora, tj. odstupanje slično onome koje se događa i prilikom sjedenja, naslanjanja ili gledanja unazad“ (Bagić, 2012:7-11).

Stilske figure mogu se podijeliti na:

1. Figure dikcije
2. Figure konstrukcije
3. Figure riječi (tropi)
4. Figure misli
5. Figure diskursa
2.5.1. Figure dikcije

Njihovo djelovanje se zasniva na „glasovnim učincima i ponavljanjima“ (Bagić, 2012:7-11).

Podjela figure dikcije je sljedeća:

a) Anafora

Anafora je „ponavljanje iste riječi ili skupine riječi na počecima uzastopnih stihova u pjesmi ili na počecima uzastopnih rečenica ili rečeničnih dijelova u prozi, govorništvu, konverzaciji, reklami“ (Bagić, 2012, 33-36).

_Nesuđeni bek Dinama, nesuđeni trener Dinama, autor „malog Ajaxa“, kroz koji su prošli Kranjičar, Zajec, Mlinarić i mnogi veliki Dinamovi igrači_ (Židak, JL, 3.5.2016).

Židakovi tekstovi prepuni su stilskih figura. On koristi i anafore, iako ne toliko često koliko ostale figure.

b) Asonanca

Asonanca je „ponavljanje samoglasnika u riječi, stihu ili rečenici s ciljem naglašavanja emocionalnog stanja govornika, zvukovnog harmoniziranja iskaza, stvaranja određenog dojma i diskurzivnog tonaliteta. Ponavljanje se opaža kada se ponavljaju jedan, dva, eventualno tri samoglasnika“ (Bagić, 2012:72-74).

_Imali su birituju u centru tog prašnjavog prigorskog mjesta, za koje su pisali „Vrag spava u Kašini“, ne misleći pritom na Mamiće, već na epicentar potresa (Asonanca: prašnjavog prigorskog) (Židak, JL, 16.7.2015)._ 

_Umjesto u klasnog nogometaša Stojko Mamić se pretvorio u nogometnog nomada, koji je skitao od Buffalo Springsa do Kruševca (Asonanca: nogometnog nomada) (Židak, JL, 16.7.2015)._ 

Asonancu Židak koristi kako bi naglasio neku riječ kojom će izraziti emocionalno stanje govornika.

c) Rima


_Kada bih pitao urednike kamo da putujem, na kojim događajima je fokus, rekli bi: „Što dalje na zapad, da si što dalje od nas...“ Kao da sam u pozadini čuo Mamićev glas_ (Židak, JL, 16.7.2015).

2.5.2. Figure konstrukcije

Odnose se na „poredak riječi u stihu, rečenici ili odlomku“ (Bagić, 2012:7-11).

Njihova podjela je sljedeća:

a) Akronim

Akronim „označava kraticu koja je sastavljena od početnih slova (slogova) riječi višečlana izraza ili naziva. Ponaša se i izgovara kao samostalna riječ“ (Bagić, 2012:9-12).

\[\text{Uništio je MSN (Messi, Suarez, Neymar), uništio je MLR (Muller, Lewandowski, Ribery), na putu do vječne slave samo je jedna zapreka – BBC (Benzema, Bale, Cristiano (Židak, JL, 6.5.2016).}\]

U ovoj rečeniči Židak je upotrijebio kratice prezimenih nogometaša – MSN, MLR, BBC. MSN zapravo predstavlja mrežu putem koje se spajaju ljudi iz svih dijelova svijeta, a BBC predstavlja britansku korporaciju.

b) Asindeton


\[\text{Igrači su svakog dana sve skuplji, BBB su pitomi i pozitivni, novinari mu jedu iz ruke i uglavnom se natječu u divljenju njegovoj viziji, pred agencijom u Fijanovoj ulici velika je perspektiva. Likvidacija „prvoboraca“ uspješno teče, Zvonimir Boban se javno izjasnio da ga Dinamo u ovom času ne zanima, Šuker ga tek tu i tamo pecne, ali ni on mu se ne miješa u posao... (Židak, JL, 20.9.2003.)}\]

Židak u svojim tekstovima obično povezuje rečenice bez upotrebe veznika. Na taj način cijelom tekstu daje poseban doživljaj.

2.5.3. Figure riječi (tropi)

Temelje se na „značenju riječi i odnosu među riječima“ (Bagić, 2012, 7-11).

Podjela tropa je sljedeća:
a) Anominacija

Anominacija je „remotivacija vlastite imenice. Njezina je intonacija obično humoristična, ironijska ili satirična. Njome se označava određeni tip ponašanja, način mišljenja, ideološka ili politička doktrina, slijedjenje nečijeg svjetonazora, mišljenja, stila i sl.“ (Bagić, 2012, 43-45)

Grčka joj je teret zbog dugova, Mađarska zbog fašističkog jobbika, Bosna zbog vehabija, Rumunjska zbog otimača djece, grozi se Italije, majke svih korupcija i mafije, ali će je tolerirati zbog Vatikana, dok su Hrvatska i Srbija problematične zbog nogometa (Židak, JL, 13.6.2015).

Židakovi tekstovi često imaju ironične i humoristične intonacije. Na taj način nastoji privući pozornost čitatelja.

b) Epitet

Epitet je ukrasni pridjev (Hudeček i Mihaljević, 2009:150-155).


Na svoj brk je skupio 100.000 maraka po „Okrugljaku“ i ostalim zagrebačkim punktovima, gdje su bili imućni i zagriženi dinamovci... (Epitet: imućni i zagriženi dinamovci) (Židak, JL, 16.7.2015.)


Kako bi svom tekstu dao izuzetnu snagu, Židak koristi ukrasne epitete koje najčešće postavlja uz imenice.

c) Metafora


„Zamjenjivanje jedne riječi drugom prema značenjskoj srodnosti ili analogiji; prijenos imena s jedne stvari na drugu i značenja s jedne riječi na drugu. Povezujući različita područja, metafora reorganizira naše viđenje svijeta, pokreće imaginaciju, obogaćuje percepciju, a iskazu priskrbljuje neposrednost i slikovitost“ (Bagić, 2012:187-
Već 30 godina je Rijeka trn u Dinamovoj peti, još od slučaja Tomić, koji je koštao modre prvenstva (Židak, JL, 1.5.2004).

Poljud je tada skandirao „Maminju“, jer je doista bio nogometna posebnost... (Židak, JL, 16.7.2015.)

Metafore su glavne stilске figure Židakovih tekstova. Gotovo u svakoj njegovoj rečenici možemo naići na metaforu.

d) Metonimija


Ni u Dinamu nisu presretni kad pokuca na vrata u Maksimirskoj 128 (Židak, JL, 3.5.2016).

...Čiro je u našim mozgovima još uvijek bio mag... (Židak, JL, 16.7.2015.)

Metonimija se razlikuje od metafore po tome jer se značenje ne prenosi po sličnosti, nego prema nekakvoj logičkoj vezi. Židak metonimije rjeđe koristi od metafora.

e) Poredba

Turska danas nije na razini '96, kada su igrali Hakan Sukur i mnoge Turske zvijezde (Židak, JL, 4.4.2016).

Olimpijska pobjednica Janica Kostelić ima bolje kvalifikacije za resor od svih ministara u vladi Timi Oreškovića, nitko bolje ne razumije materiju od nje (Židak, JL, 3.5.2016).

Koristeći poredbu, Židak uspoređuje određene pojmove. Tim putem iskazuje slikovitost. Također, čitateljima je takve tekstove zanimljivije čitati.

f) Simbol


...makar je u grbu imao zvijezdu, kao i svi drugi, za Hajduk se navijalo da bi se znalo – odakle si, a za Dinamo-tko si! (Židak, JL, 8.1.2010.)

Židak rijetko upotrebljava simbole, ali kada ih upotrijebi onda on ima izuzetnu snagu, poput gore navedenog primjera.

2.5.4. Figure misli

Odnose se na „širi smisao rečenog i oblik samih ideja“ (Bagić, 2012:7-11).

a) Aluzija

Aluzija prikazuje „govor koji temu obrađuje posredno, upućujući na podudarnu situaciju, događaj, osobu ili tekst. Razumijevanje te figure i uživanje u njezinim učincima pretpostavlja postojanje istog konteksta i istih kulturnih referenci među sudionicima komunikacije. Retorički se najčešće ostvaruje izdvajanjem kakve pojedinosti koja metonimijski sažima ciljani događaj ili priču. Budući da se temelji na prenesenom značenju, usporediva je s metaforom i alegorijom, s time što je u pravilu izravnija od njih“ (Bagić, 2012: 24-26).


Kada je u prozor doletio prvi kamen, Ćiro je počeo činiti sve da se oslobodi toga jarma... (Aluzija: doletio prvi kamen) (Židak, JL, 16.7.2015).

„Filipović smatra da ta figura „predstavlja (...) misao veoma živo i zorno, kad se pukim samo natuknućem sravnjuje s poznatom kojom stvarju“ (Filipović, 1876, prema: Bagić, 2012, 24-26).

Židak aluziju upotrebljava povremeno. Koristi ju kada želi uputiti na neku situaciju, osobu ili događaj.

b) Antiteza

Antiteza je „figura suprostavljanja dviju ili više riječi suprotnog ili jako različitog značenja“ (Silić, 2006:75-96).

„U antitezi se iskazuje suprotnost u iskazu povezivanjem dviju riječi, sintagmi ili rečenica suprotnog značenja. Prikladno je sredstvo naglašavanja sukoba ideja ili emocija, dramatiziranja situacije, polemičkog uvjeravanja te ponekad i izazivanja smijeha“ (Bagić, 2012:51-54).

...Čiro je bio svetac drugog Dinamovog, zapravo hrvatskog proljeća, autor pobjede talenta nad mediokritetima i strašljivcima... (Antiteza: autor pobjede talenta nad mediokritetima i strašljivcima) (Židak, JL, 16.7.2015.)

Židak i antitezu koristi povremeno, kao i aluziju. Koristi ju jedino kada želi naglasiti neki sukob, emocije, situacije, a nerijetko i kako bi izazvao smijeh.

c) Eufemizam

Prema Siliću (2006:75-96), eufemizam je figura ublažavanja oštrog izraza blažim.


Povremeno je bio previše kritičan prema poremećajima u društvu i nogometu i zato ga nisu željeli za svojim stolom (Židak, JL, 3.5.2016).

Židak koristi eufemizam kako bi ublažio neki izraz, tj. kako bi zamijenio upotrebu vulgarizma.
d) Gradacija


Ali njegov utjecaj je bio sve veći, a kako se približavao direktorskoj fotelji, riječi su mu bile sve grublje (Gradacija: riječi su mu bile sve grublje) (Židak, JL, 16.7.2015.)

Po toj računici Dinamo bi danas imao 107 godina, po važećem statutu mu je 99, a premda oni koji tvrde da je Dinamo „komunistički klub“ ima samo 65 (Židak, JL, 8.1.2010).

Židak gradaciju ne upotrebljava često. Koristi ju jedino kako bi ublažio neku predodžbu, misao ili ideju te se njome postupno pojačava ili slabi početna predodžba.

e) Hiperbola

Hiperbola je „figura prenaglašavanja osobina predmeta ili intenziteta radnje, pojačavanja izraza do krajnjih granica“ (Silić, 2006:75-96).


...ubrzo je Mamić postao čovjek bez kojega Ćiro nije mogao zamisliti dan... (Židak, JL, 16.7.2015.)

Ujutro smo ostali praznih džepova, ni za doručak nije ostalo (Židak, JL, 16.7.2015).

Židak u svojim tekstovima voli naglašavati pojedine ideje ili emocije. Iz tog razloga često koristi hiperbole.

f) Ironija

Ironija je „jezični izraz i figura u kojoj je pravo značenje riječi prikriveno ili suprotno doslovnom značenju izraza upotrijebljenih riječi“ (Hudeček i Mihaljević, 2009:150-155).

„Ona govori o smisaonom preosmišljanju iskaza. Ironičar govori posredno ili suprotno od onoga što kani kazati – kori hvaleći, hvali kudeći, prezire diveći se, hini
neznanje, svjesno prešućuje ili kaže manje nego što se očekuje. Ironija je polifonijska figura diskursa čije funkcioniranje karakterizira razmak između znaka i smisla, rečenog i mišljenog, 'slova' i 'duha' stvari, iskaza i iskazivanja“ (Bagić, 2012:158-165).


Ne znam je li Zoran Mamić u subotu, u Cinestar u Branimirovoj ulici, tražio inspiraciju ili rješenja u filmu „Nemoguća misija“ (Židak, JL, 6.8.2015).

Čiro je bio opijum za mase... (Židak, JL, 16.7.2015.)

Umjesto da Židak u svom tekstu kaže pravo značenje pojedine riječi, on se služi prikrivenim značenjem, tj. ironijom. Ironiju često koristi u svojim tekstovima najčešće kako bi nekoga pohvalio, a zapravo ga čitavo vrijeme kudi.

g) Litota

Litota je „figura isticanja pojma nijekanjem njemu suprotnog, pojačana potvrđivanja nijekanjem suprotnog tvrdnje“ (Silić, 2006:75-96).


Međutim, nije ni u tome kvaka (Židak, JL, 16.7.2015).

Olimpijska pobjednica Janica ima bolje kvalifikacije za svoj resor od svih ministara u Vladi Timo Oreškovića, nitko bolje ne razumije materiju od nje (Litota: nitko bolje ne razumije materiju od nje) (Židak, JL, 3.5.2016).

Litota je suprotna hiperbol. Najčešće se upotrebljava kako bi se iskazalo negativno i suprotno značenje. Židakovi tekstovi prepuni su litota.

h) Perifraza

Perifraza je „višečlani izraz koji stoji umjesto jedne riječi ili naziva. Neizravno imenovanje ili opis karakterističnih obilježja bića, pojave, predmeta, emocije i sl.; okolišni izraz. Njezini su učinci: naglašavanje detalja, eufemiziranje izraza, osnaživanje ideje,
poetizacija, izbjegavanje ponavljanja, naznačivanje ironije, živopisnost govora“ (Bagić, 2012:241-244).

_Bilo je tako sve do pojave jednog sesvetskog razbojnika, Zdravka Mamića... (Perifraza: sesvetskog razbojnika) (Židak, JL, 8.1.2010.)_ 

Kako bi istaknuo jednu riječ ili izraz, Židak upotrebljava perifrazu. Perifrazom se može pojačati stil, te ona može postati i eufemizmom.

i) Retoričko pitanje

Retoričko pitanje je „pitanje na koje se ne očekuje odgovor“ (Hudeček i Mihaljević, 2009:150-155).

„Pitanjem prikrivena tvrdnja kojom se naglašavaju govornikovi stavovi i dojmovi, izriču šokantne i dirljive stvari, ističu jake emocije poput ljubavi, oduševljenja, čuđenja, mržnje, ogorčenosti, sažaljenja. Ono zamjenjuje objektivni način govora subjektivnim, učinak nadređuje sadržaju, konotaciju denotaciji“ (Bagić, 2012:271-275).

_Ovako se moramo pitati; je li dosad uopće u nečemu pogriješio? (Židak, JL, 17.5.2016.)_

_Kako nakon ovakvog uvoda razgovarati o utakmici i polemizirati s izbornikom, kada su čak i sudionici na terenu jedva čekali kraj ove žalosne predstave? (Židak, JL, 13.6.2015.)_

Židak u svakom tekstu postavlja neko retoričko pitanje. Retorička pitanja obično postavljaju na kraju teksta.

2.5.5. Figure diskursa

U nju su svrstani „oni postupci koji utječu na oblik, kompoziciju i smisao čitavog iskaza“ (Bagić, 2012:7-11).

a) Adinaton

Adinatona označava „argumentacijski topos za kojim se poseže kada se kani naglasiti i izrazito afektivno podcrtati nemogućnost da se nešto dogodi. Može se promatrati kao opisno iskazivanje pojma 'nikađ', tj. kao iskaz koji nas uvjerava da se neka stvar ne može dogoditi jer ovisi o drugoj koja se nikako ne može dogoditi. Može se tretirati i kao hiperbola u ekstremu koja povezuje neshvatljive i proturječne činjenice te proizvodi nemoguće i posve nadrealne slike. Među adinatonskim izrazima jedni pretpostavljaju ponavljanje, drugi parafraziranje, treći polemičku naraciju“ (Bagić, 2012:3-7).

...doći ćeš u Maksimir kad se zmije budu šišale (Židak, JL, 16.7.2015).
Židak često upotrebljava adinaton putem kojeg nastoji naglasiti nemogućnost da će se nešto dogoditi. U njemu se iskazuje hiperbola koja dovodi do granica nemogućeg.

b) Korekcija

Korekcija je „popravljanje upravo rečenog s ciljem da misao bude što preciznije iskazana. Povremeno se pojavljuje u formi pitanja“ (Bagić, 2012:176-177).

...ima sjajne igrače, ali je jako skup... (Židak, JL, 16.7.2015.)

Ništa mi ne more ovi dan pokvarit – napisala je na naslovnoj stranici šampion duhovitosti Slobodna Dalmacija i u jednoj jedinoj rečenici opisala raspoloženje hrvatskog juga nakon hapšenja Zdravka i Zorana Mamića, a da uopće nisu spomenuli ime“ (Korekcija: nakon hapšenja Zdravka i Zorana Mamića, a da uopće nisu spomenuli ime) (Židak, JL, 16.7.2015).

Židak u svojim tekstovima često koristi korekciju. Njome nastoji preciznije iskazati pojedinu misao.

2.6. Frazemi

Frazem je veza riječi s ovim obvezatnim značajkama: ne stvara se u govornom procesu, nego se reproducira u gotovom obliku, ima stalan sastav i raspored sastavnica, značenje mu se obično ne izvodi iz značenja sastavnica jer one, ili bar neke od njih, doživljavaju semantičku pretvorbu, uklapa se u rečenicu kao njezin sastavni dio, sastoji se od najmanje dviju (punoznačnih) riječi. Mogu se podijeliti na glagolske, pridjevske i priložne frazeme. U njima se odražavaju vremenska i prostorna raslojenost jezika. U nekim frazemima nalaze se i arhaizmi. Česta upotreba frazema u medijima nije slučajna: osim obavijesti, oni nose i veliku izražajnost i specifičnost izraza, što privlači pažnju gledatelja ili čitatelja. Posebno se često pojavljuju u naslovima. Javljuju se u kolumnama, komentarima, sportskim i političkim vijestima itd. Uporaba frazema donekle se razlikuje u novinama, na televiziji i na radiju. Na televiziji i radiju ima manje frazema, dok se u novinama nalazi velik broj frazema koji imaju jasno određenu funkciju privlačenja pozornosti te povećavanja slikovitosti i izražajnosti stila“ (Hudeček i Mihaljević, 2009:134-148).

...mnoge će glavešine u Hrvatskoj zaboljeti glava (Židak, JL, 16.7.2015).

...nogometni klub je bunar bez dna (Židak, JL, 16.7.2015).

Budući da je upotreba frazema karakteristična za novine, Židak ih u svojim tekstovima koristi jako puno. Velikom količinom frazema se privlači pozornost čitatelja.
3. ARGUMENTACIJA


Židak u svojim tekstovima u pravilu nije objektivan već uglavnom iznosi subjektivna stajališta. Svoje subjektivne stavove najbolje izražava kroz reportaže.

Također je poznat po korištenju vulgarizama.

...umjesto cica i guzica zalagao se za analitičnost i sportsko obrazovanje publike (Židak, JL, 3.5.2016).

Židak vulgarizme koristi u slučajevima kada ne zna kako bi se bolje izrazio. U pravilu ne koristi ih puno, već samo u situacijama kada smatra da bi vulgarizmom bolje i preciznije dočarao određenu situaciju.

Nadalje, u svojim tekstovima često koristi dijalekte, i to ponajprije kajkavski dijalekt:

...Mamić me doista odstranio od Dinama, devet mjeseci sam bio u frižideru (Židak, JL, 16.7.2015).

Riječ „frižider“ prikazuje automobil marke Fiat 125, a također označava i zatvor (Sabljak, 2001, 64).

Navodim još jedan Židakov primjer:

...birtija je bila odmah do nogometnog igrališta, gdje smo nakon utakmica igrali fliper, zaljubljivali se u ljepuškaste konobarice i s divljenjem gledali Smoleka i Antolića, tada slavne igrače Zagreba, koji su u Kašinu bježali od strogosti Vlatka Markovića, a možda i zbog izvjesne kelnerice Marije... (Židak, JL, 16.7.2015.)


U Židakovim tekstovima nailazimo i na tuđice:

Čiro je bio opijum za mase, uz Mamićev support (Židak, JL, 16.7.2015).
Tuđice su riječi stranog porijekla. Takve riječi su se već godinama usvojile u hrvatskom jeziku da ih onda više ne smatramo „tuđim“ riječima već „svojim“.

U Židakovim tekstovima često nailazimo na upotrebu trijade. Jedan takav primjer je sljedeći:

**Tri lica, koja su već jednom dodirnula nebo, ovih dana su u fokusu hrvatske sportske javnosti, Janica Kostelić, desna ruka Predraga Šustara, ministra znanosti, obrazovanja, pa čak i sporta, Zvonimir Boban, desna ruka predsjednika Fife Giannija Infantina, i Zorislav Srebrić, desna i lijeva ruka svih predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza...** (Židak, JL, 3.5.2016.)

Drugi Židakov primjer trijade je sljedeći:

...*kada je dijeci kupovao klavire, sirotinji stanove i plaćao skupe operacije u Beču da bi ljude spasio od raka, tada su fenomenolozi govorili da „Lucifer samo pere nečistu savjest*** (Židak, JL, 8.1.2010).

Nova hipoteza može se usmjeriti na samo značenje pojedinih stilskih figura, tj. shvaćaju li čitatelj njihova značenja. Publika vjerojatno ne razumije svako značenje pojedine stilske figure, ali ih privlači način na koji Židak određenu stilsku figuru ukomponira u tekst. Upravo zbog toga, Židak je jedan od najpoštovanijih i najuspješnijih sportskih novinara.

**4. ZAKLJUČAK**

U sportskom novinarstvu je jako važan način na koji se novinari obraćaju publici. Pri tom novinari trebaju voditi računa da je publika zahtjevna te svako izvještavanje trebaju podrediti njoj jer pišu za publiku, a ne za sebe. U temi „Diskurs sportskog novinarstva Tomislava Židaka“ vidljivo je da Židak vodi računa o publici jer koristi razne stilskе figure te na taj način daje zanimljivost svojim tekstovima. Njegov stil pisanja je specifičan jer često unosi svoj osobni stav ili svoje osobno iskustvo. Zbog toga ga publika izuzetno voli, a također je jako cijenjen i među svojim kolegama.

Za hipotezu je značajan Židakov stil izvještavanja. Žanrovе koje on najčešće koristi su: izvještaj, članak reportaža, portret, komentar, kolumna i intervju. S jedne strane izuzetno je vješt u pisanju komentarа i kolumni, dok s druge strane nije vješt u pisanju vijesti. Putem njegovih članaka moguće je ispитati hipotezu jer su njegovi članci puni stilskih figura. Židak u svojim tekstovima često koristi asonancu, asindeton, epitet, metaforu, metonimiju, poredbu, aluziju, gradaciju, hiperbolu, ironiju, litotu, retoričko pitanje i korekciju, dok rjede koristi anaforu, rimu, akronim, anomalaciju, simbol, antitezu, eufemizam perifrazu i adinaton.

Zahvaljujući godinama iskustva rada u novinarstvu, Židak je razvio svoj poseban stil pisanja po kojem ga publika pamti, a kolege izuzetno cijene.
5. LITERATURA


5. Vasilj, Miroslav: Sportsko novinarstvo, Biblioteka komunikacija@ Synopsis, Zagreb/Sarajevo/Mostar, 2014.


6. SAŽETAK


**Ključne riječi:** Sportsko novinarstvo, vijest, komentar, članak, intervju, kolumna, odlike novinara
7. IN MEMORIAM

Nažalost, za vrijeme pisanja diplomskog rada, proslavljeni sportski novinar Jutarnjeg lista Tomislav Židak preminuo je u 65. godini života nakon duge i teške bolesti.


Židak je najviše pisao o Dinamu i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Najpoznatiji je po pisanju kolumne Jutarnjeg lista „Iz Maksimirske šume“.


Ostat će upamćen po svojoj velikoj ljubavi prema Dinamu koju je iskazivao svaki put kad god bi pisao tekst te po svojem osebujnom stilu pisanja na koji niti jedan čitatelj nije mogao ostati ravnodušan.
Popis priloga

Prilog 1: Ćiro i njegova dva remek djela; Bio je 31. prosinca 1980. kad mi je urednik rutinski naložio: 'Skokni do Maksimira, u Dinamo je došao neki Ćiro'


Prilog 2: Piše T. Židak; Jedine svijetle točke Reala u finalu bili su Modrić i Bale! Ostali su vegetirali…


Prilog 3: Kronika jedne tužne propasti: Ne gospodo, Zagreb nije samo ispio, Zagreb će se ugasiti…

http://www.jutarnji.hr/sport/nogomet/kronika-jedne-tuzne-propasti-ne-gospodo-zagreb-nije-samo-ispio-zagreb-ce-se-ugasiti../3731070/

Prilog 4: Sve je počelo s Lukom Modrićem; Pet tisuća Mostaraca dočekalo nove prvake!


Prilog 5: Ademi odbio priznati krivicu u zamjenu za manju kaznu?

http://www.jutarnji.hr/sport/nogomet/ademi-odbio-priznati-krivicu-u-zamjenu-za-manju-kaznu/910845/

Prilog 6: Teška bitka najvećeg rukometaša iz Zagreba; Strašna bolest napala našu sportsku legendu, ljudinu koja je igrala atomski rukomet


Prilog 7: Legendarni Hrvat postao je vitez! Josip Skoblar na rubu suza: 'Moji ljudi me nisu zaboravili'


Prilog 8: Jutarnji list saznaje: Dejan Lovren nakon drskog ultimatuma izbačen iz hrvatske reprezentacije!

**Prilog 9:** Komentar Tomislava Židaka; Ne znam smije li se ovo uopće nazvati utakmicom. Ivajlo Petev, neka ti je Bog na pomoći…


**Prilog 10:** Ako su Slovenci kopija Hrvatske, kakav je original? 'Ovakva Turska nema šanse protiv Hrvatske'


**Prilog 11:** Nakon godina suđenja i zatvora u hrvatski nogomet se vratio nekad veliki moćnik! Mali detalj iz zapisnika potvrdio šuškanja…


**Prilog 12:** Šest grijeha Ante Čačića; Svi propusti našeg izbornika u posljednjih pola sata utakmice


**Prilog 13:** Tomislav Židak otkriva; Što je Zdravko Mamić rekao nakon penala 'na rubu znanosti' u Vinkovcima: Zacrvenio se…


**Prilog 14:** Prva kolumna Tomislava Židaka iz bolničke postelje; Na koronarnom odjelu boli me nepravda koju su napravili Ivanu Baliću. Gazimo svoje velikane!


**Prilog 15:** Piše Tomislav Židak: Potpuno otvoreni razgovor s legendom hrvatskog skijanja; 'Upoznao sam stotine trenera, ali pravih ne više od petorice'

Prilog 16: Bruno Marić 'Napadača i njegovu obitelj pozivam na ručak u svoj dom. Upoznaj djecu i suprugu čovjeka kojega si namjeravao ubiti'


Prilog 17: Torcida stiže i u Bordeaux! Prosinečki: Ne volim ni ja ljude iz HNS-a, pa ne bacam baklje!


Prilog 18: Sve je počelo s Modrićem; Zrinjski je najtrofejniji klub BIH: Pet tisuća Mostaraca dočekalo prvake


Prilog 19: Veliki gazda hrvatskog nogometa; Tomislav Židak samo za Globus o fenomenu Zdravka Mamića!


Prilog 20: Piše Tomislav Židak; Koliko je medalja osvojio taj „autoritet“, koji se usudio reći da Janica Kostelić ne poznaje sport?


Prilog 21: On je najozbiljnija prijetnja fantaziji; Da ovo vidi Johan Cruyff, još jednom bi umro!


Prilog 22: Mamićev protuudar

http://www.jutarnji.hr/arihva/mamicev-protuudar/3360857/

Prilog 23: Očekuje se drakonska kazna, može li se popraviti šteta? Hrvatsku može spasiti samo diplomacija Davora Šukera

**Prilog 24:** Karantena u disku

http://www.jutarnji.hr/arhiva/karantena-u-disku/3360821/

**Prilog 25:** Piše T. Židak; Pred nosom imamo dinamit igrača! Ako je dobar Guardioli, zašto ne bi bio dobar Anti Čačiću?


**Prilog 26:** Tomislav Židak: Mamić zna što je život

http://www.jutarnji.hr/arhiva/tomislav-zidak-mamic-zna-sto-je-zivot/2212209/

**Prilog 27:** Piše Tomislav Židak; 'Ne znam je li Mamić u Cinestaru tražio inspiraciju ili rješenja u filmu Nemoguća misija'


**Prilog 28:** Vatreni lighthouse; Ne vjerujem da ćemo na Euru biti kić, kao naša pjesma na Eurosongu