13. Vývoj slovotvorných kategorií

Vypracovala: Markéta Fikoczková

Použitá literatura: LAMPRECHT, Arnošt, ŠLOSAR, Dušan a Jaroslav BAUER. Historická mluvnice češtiny.

**PODSTATNÁ JMÉNA**

# Jména konatelská

Pojmenování osob na základě vztahu k neživotné substanci (obvykle činnost různého druhu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stč. | Stř. č. | Nč. |
| -ník | **Produktivní** (nejvíce), po c, r, t, v, ž (krádežník, kabátník) | **Prod**. (nejvíce) | **Prod**., hlavně po ž, z, š (společník, plantážník + -vník (pracovník, bojovník) |
| -ář/ař | **Prod**. | **Prod**. (zvyšuje se), po h, ch, k ář → íř (stagnuje) | **Prod**. – masový rozvoj (nejvíce produktivní) |
| -ák (expr., názvy osob nízko postavených: modlák, kozák, sviňák) | Méně prod. | Méně prod. | Méně prod.  Uchoval si expr. zabarvení |
| -ic (jména synovská, např. kralevic), odrazil se při tvoření příjmí (tvoří se ze jména otce nebo děda, např. Jan Mstislavic) | Méně prod. | (neprod.) | (neprod.) |

Stará čeština:

* -ař/-ář je nejdůležitější, tvoří necelou třetinu všech konatelských jmen
* zbytek tvořen pomocí –ník. Postupně se prosazuje distribuce vázaná hláskově (-ník od základů ukončených na –c,-r, -t, -v, -ž: čepiček, krádežník, u ostatních jsou obě možnosti rovnocenné). Objevují se dvojice významově nerozlišené: apatekář/apatečník, masař/masník, ale zřídka i odlišené: medař (chovatel včel)/medník (výrobce věcí z medu). –ník má lepší vývojové předpoklady, ale –ař/-ář se nepojí s alternacemi
* Okrajově se objevuje také –ák (expresivní zabarvení: kozák, modlák).

Střední doba:

* Často se odvozuje od základů na –h,-ch, -k (pluhař, kronikář) – díky tomu, že se nepojí s alternacemi, tak jeho produktivita vzrůstá, o vzrůstající produktivitě svědčí také resufixace: čtenník →čtenář, lichevník→lichvář
* Pokračuje okrajově –ák (zachoval si expresivní zabarvení: sviňák, kravák).

Nová doba:

* Masový rozvoj –ař/-ář, nakonec převýšil formace s –ník (nejvíce nových formací se základem na –k)
* častější je –ník u základů ukončených na –š,-ž, -z (salašník), objevuje se také varianta –vník (pracovník, bojovník, právník)
* Sufix –ák si zachoval až do nové doby expresivní zabarvení.

# Jména činitelská

Pojmenování osob (zřídka i neživotných substancí) na základě dějového příznaku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stč. | Stř. č. | Nč. |
| - č | **Prod**.  Pro fyzické i intelektuální | **Prod**  Jen pro fyzické | **Prod**.  Jen pro fyzické |
| - tel | **Prod**.  Pro intelektuální | **Prod**.  Jen pro intelektuální | **Prod**.  Všechny typy sloves (vyjma 2. Třídy) |
| - ec/ce | Méně prod.  Pro fyzické i intelektuální | (Okrajově prod.)  -ce : přechodná redukce  - ec : redukce | méně prod.  - ce : opět se rozhojnil  -ec : převážil ho formant -tel |
| - čí | - | méně prod.  Posiluje, pro intelektuální | Méně produktivní  (rozhodčí, průvodčí) |
| - ník | Méně prod.  Vznikají varianty:  Chvalník x chvalič  Měnník x měnič x měnec | **Prod**.  Rozvíjí se – díky slovesům na – ovati | **Prod**.  Hlavně pro slovesa na –ovati: pracovník, stolovník |
| - ák | Méně prod.  Expr. (klamák) | méně prod.  Expr. | Méně prod.  Expr. (syčák, ulejvák) |
| - ář | (okraj. prod.)  Původně konatelský formant! | - | (okraj. prod.) |
| - l | (méně prod.)  Jen okrajový, expr. (drbal) | - | - |
| -ka, -dlo | (méně prod.)  Expr. (mluvka, letadlo = ve významu pták) | - | - |

Stará čeština:

* Nejčastější je –č,odvozuje názvy činitelů dějů fyzických (lamač, běhač) i intelektuálních (nabadač, modlič)
* Druhý je –tel, odvozuje převážně od dějů intelektuálnách (hledatel, spasitel) – téměř k polovině těchto formací ale existuje i varianta s –č (hledatel/hledač) nebo –cě (činitel/číncě).
* Sufixy –cě a –ec mají distribuce řízenou sémanticky: -ec od dějů fyzických (mlatec, lovec), -cě od dějů intelektuálních (zrádcě, spáscě)
* -ník je zastoupen méně, tvoří jen ojediněle a navíc jen paralelní synonyma: chvalník/chvalič, měnník/měnitel/měnič
* -ář/-ař/-ieř okrajové (původně konatelské)
* -ák/-l/-dlo/-ka expresivní (doják, mluvka, drbal, letadlo)

Střední doba:

* Trvá produktivita –č, ale vlivem –tel se omezuje jeho produktivita jen na základy pojmenovávající fyzickou činnost
* Zaniká jeden z dvojice –tel/-č
* Redukce –ce a –ec se zužuje
* Objevuje se –čí (náhončí, berčí)
* Roste –ník (zejména slovesa na –ovati): hodovník, orodovník
* Shrnutí: diferenciace na původce děje intelektuálního (-tel, -ce, -čí) a fyzického (-č, -ec)

Nová čeština:

* Pokračují tendence ze střední doby: -č pro fyzické děje, -ec pro fyzické děje, -tel pro intelektuální děje

Národní obrození:

* Rozhojnil se –ce (žalobce, příjemce) a –čí (rozhodčí, průvodčí)
* -ník nadále produktivní (zejména slovesa na –ovat (pracovník, stolovník)
* -ák uchovává emocionální nádech (syčák, ulejvák), ale ne vždy (kuřák)
* -ař/-ář jen omezeně produktivní (je to spíš sufix pro jmen konatelských)

Nová čeština:

* Jeden dominantní typ pro činitele děje fyzického (-č), jeden méně produktivní (-ec), jeden dominantní pro činitele děje intelektuálního (-tel) a dva méně produktivní (-ce, -čí), sufixy –ník a –ář jsou sufixy jak jmen činitelských, tak konatelských, -ák už jen zčásti emocionální

# Jména prostředků činnosti

Pojmenování konkrétních neživotných substancí, jejichž společným příznakem je děj.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stč. | XV. st. | Stř. č. | NO | Nč. |
| - dlo | **Prod**.  (mýdlo) | **Prod**.  Nalévadlo x nalevačka | **Prod**.  Nejčastěji slovesa a-kmen, i-kmen | **Prod**.  Produktivita se stále zvyšuje | **Prod**. |
| - tko | - | - | - | Méně prod.  Nechápe se pouze ve významu deminutivním | **Prod**. |
| - č | - | **Prod**.  Kopáč x kopačka | **Prod**. | **Prod**. (zvyšuje se) | **Prod**. |
| - (č)ka | - | **Prod**.  Kopačka x nalevačka | **Prod**.  + ka (obálka)  + účelová adjektiva na –cí (stříkačka) | **Prod**. (zvyšuje se) | **Prod.** (asi 1/3 ze všech)  + ka! |
| - ák | - | - | Méně prod.  + účelová adjektiva na –cí (tesák, řezák) | **Prod**. (zvyšuje se) | **Prod**. |
| -ek | - | - | (okraj. prod.)  Vytváří spíše výsledek činnosti | - | - |
| - slo, 0, a, ě, icě | (okraj. prod.) | - | - | - | - |

Stará čeština:

* Většina formací vytvořena sufixem –dlo (krajedlo, mýdlo), ostatní jen roztříštěné skupinky: -0 (zámek), -a (miera), -ě(krmě), ojediněle –icě, -ec, -slo, -tva

Čeština XV. Století:

* Objevují se další prostředky: -čka (kolebačka, dmychačka, kopačka), -č (kopáč)
* Mohly být synonyma (kopáč/kopačka) nebo významově diferencovány (bidlo/bič)

Střední doba:

* Pokračuje produktivita –dlo (nejčastěji od a-kmene: zapinadlo, umyvadlo, nebo i-kmene: pravidlo, krojidlo)
* Varianta –čka (stříkačka, vařička)
* -ák (škrabák, resák)
* -ek jen nepočetný (opasek, podvazek)
* Paralelně vznikající dvojice jsou vždy významově odlišené: stupadlo/stupeň, nalévadlo/slevák

Národní obrození:

* Vystupňovaná produktivita sufixů –dlo, -čka, -ák, přibyly odvozeniny na –dko/-tko, ale ne ve významu deminutivním (rovnítko, měřítko), velmi produktivní je –č

Nová doba

* Nejhojněji zastoupený typ –dlo, ale téměř stejně tak –č, asi třetinu tvoří –(č)ka, -tko pozbyl deminutivní povahu, -ák také produktivní
* Původně dominoval –dlo a ostatní byly jen v pozadí, ale v současné době jsou zhruba stejně doložena feminina, maskulina i neutra: 6 produktivních sufixů (-č, -ák, -ka, -čka, -dlo, -tko)

# Jména výsledků činností

Pojmenování neživotných substancí, převážně konkrétních, jejichž příznakem je děj.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stč. | Stř. č. | Nč. |
| -0 | **Prod**. | **Prod**. | - |
| -a | Méně prod. | **Prod**. | - |
| -ba | Méně prod. | - | - |
| -(e)l | Méně prod. | - | - |
| -ek | **Prod**. | **Prod**. | **Prod**. |
| -(ě)j, (ě)jě | méně prod. | (okraj. prod.) | - |
| -ina | méně prod. | (okraj. prod.) | Méně prod. |
| -ka | - | méně prod | **Prod**. |

Stará čeština:

* Asi polovina formací odvozená sufixem -0 (hrad, úřad), málo sufixem –a (zahrada, osada), ojediněle- ba (hradba) a –(e)l (uzel), výrazněji se uplatňuje také –ek (zárodek, nálezek), v menší míře –ěj/-ěje (kročěj, kročějě, hrázě), novinka je sufix –ina (hodina, rodina)

Střední doba:

* V podstatě se nemění od staré češtiny: nejpočetnější jsou bezpříponová maskulina (-0), formace s –ek, -a, -ina (drtina), novinka je –ka (funkce dějová, ale často se uplatňuje u konkrét)

Nová čeština:

* 3 produktivní sufixy: -ek, -ka, -ina (nejméně); tento stav navazuje na stav ve st. češtině, celkově je kategorie výsledků činnosti málo rozvinutá

# Jména míst

Kategorie jména míst apelativní povahy, kde příznakem může být buď děj (místo, kde děj probíhá) nebo substance (místo výskytu substance).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stč. | Stř. č. | NO | Nč. |
| -išče/isko | **Prod**.  Deverbativa i desubstantiva  Otevřené prostory | **Prod**.  Dev., desubs.  +isko (pastvisko) | **Prod**.  Oživuje se –isko (termíny: hledisko) | **Prod**.  -isko (termíny)  Otevřené prostory |
| -dlo | Méně prod.  Dev. (bydlo)  Otevř. Prostory | - | - | - |
| -ina | **Prod**.  Názvy stromů, porostů, krajin  Otevř. Prostory | **Prod**.  (krajina) | Méně prod. | Méně prod.  Krajiny a porosty |
| -(ov)nicě | Méně prod.  Dev./desubs.  Uzavřené i otevř. Prostory | Méně prod.  Uzavřené i otevř. prostory | Méně prod.  Desubst.  (porodnice) | Méně prod.  Uzavřené prostory |
| -(ov)na | **Prod**.  Desubs./deverb.  +árna (knihárna)  +ovna (katovna)  Uzavřené prostory | **Prod**.  +ovna  +árna | **Prod**.  +ovna  +árna  +írna | **Prod**.  +ovna (-ovat)  +árna (od subst.)  +írna (slovesa i-kmeny) |
| -ka | - | Méně prod.  (vyhlídka, sýpka) | - | - |
| -0 | (okrajově prod.) | - | - | - |
| -a | (okrajově prod.) | - | - | - |

Stará čeština:

* Bohatý repertoár: -išče/isko, -dlo, -nicě, -(ov)na, -ina
* Nejvíce zastoupený: -išče, vytváří deverbativa (útočišče, bojišče, hradišče) i desubstantiva (bahnišče, hlinišče), objevuje se varianta +ovišče (fikovišče), vzácná je varianta –isko (mravisko) – sémanticky jde o pojmenování otevřených prostor
* -dlo odvozuje jen od sloves (bělidlo, bydlo)
* -nicě vytváří deverbativa (střelnicě), častěji desubstantiva (cihelnicě, chmelnicě), má variantu –ovnicě (fikovnicě) – sémanticky nevyhraněný, tvoří otevřené i uzavřené prostory
* -na: častější u desubstantiv (cihelna, kurevna), varianta –ovna (katovna), varianta –árna ojedinělá (knihárna), i deverbativa (modledna, modlitebna)
* -ina: spojuje se se jmény stromů (vrbina, dubina, bučina) – význam kolektivní, názvy porostů, ale i se základy jinými (končina, krajina) – vytváří specifické názvy míst (názvy krajinných útvarů)
* Vzácné jsou -0 (náchod, východ) nebo –a (zátoka, modla)
* Paralelní tvoření: převážně vznikají synonyma modla/modlitebna/modlitevnicě
* Otevřená prostranství: -išče, -dlo, -ina, uzavřené prostory: -nicě, -na
* Typické je částečné splývání deverbativ a desubstantiv a vyhraňování sémantické podle toho, zda se jedná o prostranství otevřené nebo uzavřené

Střední doba:

* Pokračuje produktivita –iště: odvozuje od slovesných základů i substantivních (stanoviště, řečiště, smetiště), varianta –isko je vzácná (pastvisko/pastviště)
* -ina je dále produktivní ve významu krajina
* -dlo ztratil produktivitu (v úzu jsou jen formace, ktré vznikly dříve)
* Produktivnější než –na jsou jeho formace –ovna a –árna
* -nice omezeně produktivní, tvoří názvy uzavřených prostor a schránek (zbrojnice, obilnice)
* -ka zůstává živý (vyhlídka, sejpka)
* Střední doba v duchu pokrařování tendencí ze staré češtiny až na sufix –dlo (ztratil produktivitu), který se specializoval na odvozování názvů prostředků

Národní obrození:

* Oživení –isko (vznik synonymních dvojic ohniště/ohnisko), v dalším vývoji se začíná používat pro terminologické potřeby (hledisko/hlediště), produktivní varianta –oviště (vřesoviště)
* Rozmnožily se odvozeniny –árna, -írna, -ovna, základní podoba –na jen zřídka
* -nice omezená produktivita (nemocnice, porodnice)

Nová čeština:

* Dominantní povahu mají –iště (otevřené prostory) a –(ov/ár/ír)na (uzavřené prostory)
* -ovna tvoří od základů na –ovat (studovna), -írna základy i-kmenové (chladírna), -árna základy substantivní (mlékárna) a slovesné základy, zejména –kat a –vat (převlékárna)
* -isko je nepočetně zastoupený, ale uplatňuje se v terminologii (ložisko, ohnisko), dále v moravských dialektech (zbořisko)
* -ina a –nice jsou omezeně produktivní (první tvoří krajinné útvary – domovina, písčina- a názvy porostů – habřina, smrčina – druhé názvy uzavřených prostor – loděnice, tržnice)

# Jména nositelů vlastností – maskulina

Pojmenování konkrétních substancí životných i neživotných podle dějového příznaku, odvozují se od adjektiv kvalitativních

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stč. | Stř. č. | Nč. |
| -ec | **Prod**.  Od adjektiv primárních  Od adjektiv V + K | **Prod**. | **Prod**. |
| -ík | **Prod**.  Od adj. Odvozených  Od adj. K + K | **Prod**. | **Prod**. |
| -ák | Méně prod.  Expr. | **Prod**.  Od adj. Primárních  Číslovkové resufixace | **Prod**.  Nezpůsobuje alternace  +adj. Účelová |
| -áč | Méně prod.  -adj. Na –atý | Méně prod. | Méně prod. |
| -ek,-och,-oň,-ýš | (okrajově prod.  Expres. | - | - |

Stará čeština:

* Dva produktivní sufixy: -ec, -ík, dále –ák, -áč, -ek a okrajové –och, -oň, -ýš
* Dominantní –ec a –ík jsou řízeny distribucí: -ík od adjektiv odvozených (nedorostlík, mizerník), -ec od základů primárních (mladec, čistec), plus nová distribuce: -ec převážne od základů V+K (jeho –e- při deklinace alternuje s 0), aby se předešlo hromadění tří konsonantů (nedbalec, lakomec), sufix –ík od základů zakončených na K+K (nedorostlík, menšík)
* Nový –áč odvozuje resufixací od adjektiv s –atý (chlupáč)
* -ák méně zastoupený, má expresivní zabarvení (mudrák, mrzák), expresivní jsou i –och (lenoch), -oň (chytroň), -ýš (černýš)
* -ek je periferní, vyžaduje základ na V+K

Střední doba:

* Trvá distribuce hlavních sufixů
* Početní vzestup –ák, odvozuje od základů primárních (pravák) nebo číslovkových (páták, osmák), novější formace nemají všechny expresivní zabarvení

Nová čeština:

* Odlišnosti především kvantitativní: ve staré češtině téměř polovina odvozena sufixem –ík, více než třetina –ec, v nové češtině je více než polovina –ec, asi čtvrtina –ík, přes 12 % -ák a asi 7 % -áč
* U –ec a –ík trvá distribuce hláskově vázaná (VK+ec, KK+ík)
* Obrozenci využívali –ec a –ík pro terminologii; adjektivní základy většinou končí na V+K, proto vzrostla produktivita –ec
* -ák slouží k univerbizaci (osobák, slamák), tvoří odvozeniny od adjektiv účelových na -ací

# Jména nositelů vlastností – feminina

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stč. | Stř. č. | Nč. |
| -icě | **Prod**.  -pro jednotliv. | **Prod**. (-ice) | **Prod**. |
| -ina | **Prod**  -pro neživotné | **Prod**. | **Prod**.  -jazyky |
| -ka | **Prod**.  Prim./slož. základy  Adj. Na –atý,-ový | **Prod**.  Adj. Na –atý, -ivý | **Prod**.  +předl. Adjektiva  +přejaté základy |

Stará čeština:

* Produktivní sufixy –icě, -ina, -ka:
  + –ina: názvy jen neživotných substancí, odvozují od primárních základů, z adjektiv nesubstantivních, jestli pojmenovávají od zvířecích základů, výsledkem je název masa nebo jiného produktu (medvědina, husina, lososovina), odvozují z adjektiv neverbálních – pojmenovávají nositele vlastností plynoucích z výsledku děje (hrabanina, hnilina, nakaženina), objevují se synonymní dvojice s icě: hrabanina/hrabanicě
  + –icě odvozuje jména jednotlivin, především od adjektiv zakončených na –n (hubenicě, měděnicě, náušnicě)
  + –ka – odvozeniny od primárních základů (holka, bělka, lyska), dále z adjektiv na –atý (kuželatka), -ový (medovka), z adjektiv složených (trérožka), paralelní dvojice –icě a –ka se často významově liší: bělicě (ovoce)/bělka (běloška), holka (dívka)/holicě (pleš)

Střední doba:

* Distribuce –ice a –ina, sufix –ka (početně nejméně zastoupený) se vyvíjí nejdynamičtěji: odvozuje také od –avý a –ivý (kejchavka, volavka)

Nový čeština:

* Rozmnožení substantiv s –ina tvořením názvů jazyků
* -ka odvozuje od přejatých základů (magnetka), kompozit (šikmoočka), adjektiv z předložkových pádů (náprsenka), -ový (zrcadlovka), -avý a –ivý (voňavka, citlivka)
* Distribuce mezi sufixy: mezi –ina a –ice sémantická (tkanina – látka/tkanice – jednotlivina) a mezi –ice a –ka zčásti hláskoslovná, zčásti sémantická(večernice/večerka, voskovice/voskovka)

# Jména nositelů vlastností – neutra

* Periferní záležitost

-**ě** (varianta čě) pro mláďata (pro deklinační typ kuřě) --- v nč. jsou vzácné (podsvinče)

-**substantivizovaná adjektiva** (dymné, chumutné) --- vyskytují se často v nč. (bolestné, pohřebné, poštovné, bolestné, kapesné, …)

# Dějová jména

Vyjadřují dějový příznak jako samostatnou substanci, jde o kategorii transpoziční, výsledkem odvozování je abstraktum

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stč. | Stř. č. | Nč. |
| -nie | **Prod**. | **Prod**. | **Prod**. |
| -tie | **Prod** | **Prod** | **Prod**. |
| -0 | **Prod**.  -hl. pro a-kmen, i-kmen, n-kmen | **Prod**.  -hl. pro n-kmen, i-kmen | **Prod**.  -hl. pro ě-kmen (let, posed), a-kmen (zpěv) |
| -a | **Prod**.  -i-km. | **Prod**.  i-km. | **Prod**. |
| -(č/v/n/t/)ka | **Prod**. (ě-km,a-km)  +čka  +vka (a-km) | **Prod**.  +nka (a-km.)  +tka (ova-km.) | **Prod**. |
| -ba | **Prod**.  Splynutí a –tva: resufixace (kletva --- kletba) | Méně prod. | **Prod**.  -ova-km. (malba) |
| -et/-ot | Méně prod.  -tati | Méně prod. (ot) | **Prod**.  -ě-km. (mekot)  -a-km. (jásot) |
| -ná | - | (Okraj. prod.) | Méně prod. |

Stará čeština:

* Produktivní jsou –nie/-tie, -0, -a, -ba, -ka, -ot
* -nie/-tie tvoří dějová jména paradigmaticky (nejčastější skupina)
* Druhá nejčastější skupina jsou jména se sufixem -0: tvoří dějová jména slovesné n-kmeny (nátisk), i-kmeny (porod, zápal), ojediněle a-kmeny (ruh)
* -a produktivní, odvozují především od i-kmene (příčina)
* -ba splynul s praslovanským sufixem –tva, výsledkem je resufixace (kletva→kletba, honitva→honitba) a vytvořila se varianta –tba; dále odvozuje od ikmene (lečba)
* -ka: od ě-kmenů (rozprávka), a-kmenů (kapka), šíří se varianta –vka (běhavka), -čka (ta se pojí jen s a-kmeny: běhačka)
* -et/-ot: od sloves na –tati, modifikuje slovesný význam ve smyslu intenzifikace (blýsket/bleskot, klopot, blekot), ale i od takových sloves, kde –tati není doloženo (hřmet/hřmot)

Střední doba:

* Pokračuje v naznačených tendencích a objevuje se nových sufix –ná (zkušená, pomyšlená)
* -0 nadále produktivní, především od sloves n-kmenových a i-kmenocých (vpád,průchod, oddíl)
* -a se rozvíjí méně živě, ale je produktivní, od i-kmene (zhouba, záloha)
* -ba stagnuje
* Velmi dynamický je –ka a varianty –vka, -čka, objevují se i další –nka, a –tka, k základům a-kmenovým a ova-kmenovým (potopovačka), tvoří také názvy nemocí (běhavka) a rostlin (káchavka) a prostředků děje (kopačka)
* -et/-ot je sjednocen na –ot (jekot, třeskot)

Národní obrození:

* Oživení typu podívaná, maskulina s formantem -0, feminina s –a a typ s –ba

Nová čeština:

* Produktivní jsou vedle verbálních odvozenin: -0, -a, -ba, -ka, -ot
* -0: n-kmen (blesk, pokyn), ě-kmen (let, posed), i-kmen (lep, smysl), a-kmen (zpěv
* -a: i-kmen (pomsta)
* -ba: i-kmen (léčba), ova-kmen (malba)
* -ka: i-kmen (sádka), a-kmen (hádka)
  + –čka, -vka (a-kmen: stříkačka, běhavka)
* -ot: ě-kmen (mekot – zvukomalebné), a-kmen (praskot)

# Jména vlastností

Pojmenování nedějových, statických příznaků jako nezávislých substancí, je to kategorie transpoziční povahy, výsledek je abstraktum

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stč. | Stř. č. | Nč. |
| -ost (otče) | **Prod**.  Odvozená deverbativa: -lý, -ný, -telný  Desubstantiva:  -atý, -itý  Dále adj. Na: -avý,ivý | **Prod**.  (v distribuci s –stvie) | **Prod**.  -adj. Na -ský,-cký |
| -stvie(stvo) | **Prod**.  Deadjek.: -ský,-cký,-ný | **Prod**.  (v distribuci s –ost – ale pouze adj. Na –ský,-cký) | **Prod**.  -adj. Na -ský, -cký  Termíny (květenství) |
| -ota | Méně prod. | - | (okraj. prod.)  Adj. Končící na KK (prázdnota) |
| -oba | Méně prod. | - | (okraj. prod.)  Nepříznivé vlastnosti (hniloba) |
| -o, -ie | (okraj. prod.) | Méně prod.  -o (meteorologické jevy) | Méně prod.  -meteor. Jevy  - termíny (vzduchoprázdno) |

Stará čeština:

* -ost (více než 60 % formací): od adjektiv primárních (tichost, bělost), i odvozených: deverbativ na –lý (dospělost), desubstantiv i deverbativ na –ný (svobodnost), méně z deverbativ na –telný (nestnesitelnost), desubstantiv na –atý, -itý (chlupatost, masitost), deverbativ i desubstantiv na –avý, -ivý (hltavost, blikavost)

Morfologická varianta –oščě jen málo (horkoščě, miloščě)

* Funkčním partnerem pro –ost je –stvie (asi pětina neadjektivních abstrakt), odvozuje od základů sekundárních, nejčastěji resufixací (bědstvie, svobodstvie, lakomstvie), doménou je odvozování od adjektiv na –ský, -cký (dědičstvie, chlapstvie), časté také odvozování od adjektiv na –ný (vzniká podoba –enstvie: svobodenstvie, mocenstvie) – funkčně se v tomto shoduje s –ost, takže vzniká mnoho paralelně tvořených synonym: nesnadenstvie/nesnadnost  
  varianta –stvo méně zastoupený, většinou paralelní k –stvie (křesťanstvie/křesťanstvo)
* -ota jen řídce, odvozuje od adjektiv primárních (nahota, hluchota), odvozených vzácně (dušnota)
* -oba okrajově (chudoba, mdloba), ojedinělé jsou také –ie (sdravie), -o(jasno)

Střední doba:

* Vyhraňuje se komplementární distribuce mezi –ost a –ství/-ctví
  + –ství/-ctví pouze od adjektiv na –ský, -cký (varianty –enství a –nost ustupují), jen ojediněle adjektiva na –ský, -cký mohou tvořit také formace s –ota (čistota, jistota)
* -o původně periferní má novou funkci: odvozuje jen pojmenování meteorologických jevů (chladno, pošmourno)

Národní obrození:

* Snažili se zasáhnout umělým odvozováním, nepodařilo se jim obnovit sufixy –stvo/-ctvo, -ina ani –ota

Nová čeština:

* -ost tvoří přes ¾ formací, odvozuje od všech adjektiv a i od adjektiv na –ský/-cký (ženskost)
* -ství/-ctví tvoří asi pětinu, nadále odvozuje resufixací od adjektiv na –ský, -cký, tento typ pronikl i do terminologie (osvícenství, květenství)
* -ota je periferní, jen ojediněle tvoří od základů končících na skupinu konsonantů (prázdnota)
* -oba se ustálil pro nepříznivé vlastnosti (hniloba, staroba)
* -o omezeně, vedle met. Jevů se uplatňuje v terminologii (psychično)

# Jména okolností

Jedná se o svébytnou kategorii, jedná se o transpozici okolnosti (příznaku příznaku) v samostatnou substanci, odvozovacím základem jsou adverbia a předložkové pády substantiv

Stará čeština:

* Využívá prefixy bez-, mezi-, ná-, nad-, o/ob-, po-, pod-, přěd-, pří-, roz-, s-, ú-, vý-, zá-
* Nejvíce jsou zastoupeny prefixy ná- a bez- (časté jsou i mezi-, po-, pří-, zá-) (bezvodie, bezvětřie, mezimostie, přímiřie, zádušie, násilé)
* Typ se sufixem –ek (svršek), zprvu se pojí nejčastěji s ná- (náhrdlek), pak i pod- (podbradek), po- (pohrobek), jedná se o pojmenování konkrétních předmětů, ojediněle osob

Střední doba:

* Regrese podtypů s prefixy ná- a morfologickou charakteristikou –í, naopak vzrůst útvarů s pod-, zá-, pří-, po- (podnebí, záňadří, pomoří), převažují názvy míst
* -ek: nejčastější jsou prefixy ná-, po-, pod-
* -ka zcela periferní (poduška)

Národní obrození:

* Oživení typu s –í
* Pod vlivem ruštiny došlo k rozmnožení formací s bez- (bezvětří) a rozvinul se podtyp s prefixem sou- (souhvězdí)
* Vzrůstá počet s prefixy zá-, před-, ná-, pod-

Nová čeština:

* Typ s koncovkou –í se pojí s zá-, před-, nad-, pod-, mezi-, bez-, sou-, méně s ná-, pří-, njčastější jsou to okolnosti místní
* Okolnosti časové: nejčastěji s po-, před-, mezi
* Okolnosti abstraktněji pojaté: bez-, sou- (bezvládí, souostroví)
* U konkrétních významů převažuje –ek (nejčastěji se pojí s ná-, po-, pod-, pří), -ek se pojí i přímo s adverbii (předevčírek, zítřek, dnešek) – v tomto případě se jedná o okolnosti časové a místní
* -ka se nerozvinul

# Jména hromadná

Modifikační kategorie, ve které se lexikální význam fundujícího slova nemění, pouze k němu přidává význam množství

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stč. | Stř. č. | NO | Nč. |
| -ie | **Prod**.  Hl. rostliny  Neživ. Subst. I osoby | **Prod**. | (okraj. prod.) | (okraj. prod.) |
| -ovie/-ěvie | **Prod**.  Hl. rostliny | **Prod**.  (oví, eví) | **Prod**. (stoupá) | **Prod**. |
| -stvo/-ctvo | - | **Prod**. | **Prod**. (stoupá)  Termíny, kolekt. (rostlinstvo, svalstvo) | **Prod**. |
| -ina | Méně prod. | Méně prod. | - | - |

Stará čeština:

* -ie: odvozeniny z názvů rostlin a jejich částí, ale i z neživotných substancí (bodláčie, jilmie, javořie, jedlé, kamenie)
* -ovie/-ěvie: dost časté, především spojuje se základy názvů rostlin a jejich částí (křovie), názvy osob jen bratřie a kněžie
* -ina: zčásti neetymologizované (čeledina, svačina – pův. shromáždění svých lidí, družina)

Střední doba:

* Formant –í a –oví produktivní, vznikají nové formace od stejného typu základu jako v staré češtině (kapradí, lískoví), varianta –eví ustoupila, zanikla také kolektiva kněží a bratří (přežívají jen jako výjimečná forma nominativu plurálu)
* -ina doplněno o nové formace jako hostina, bratřina, dále se nerozvíjí
* -stvo/-ctvo nahradil –ina: u tohoto sufixu se význam kolektivní vyhranil (ptactvo, zemantsvo, tovaryšstvo)

Národní obrození:

* Vzestup kolektiv neživotných, zvlášť produktivní je –oví (vrboví, višňoví), je produktivní i u jiných základů než těch pojmenovávajících rostliny a jejich části (trámoví, lanoví)
* Ještě výraznější vzestup –stvo/-ctvo, pro potřeby terminologie zaveden tento sufix jako prostředek k tvoření názvů kolektivů rostlinných (rostlinstvo, bylinstvo) i nerostných (koňstvo) a jiných (svalstvo), všechny tyto termíny se ale neujaly (např. generálstvo, baronstvo ve významu manželské dvojice)

Nová čeština:

* Produktivní je –oví: jména rostlin (jalovcoví), jména neživotných předmětů (sloupoví)
* Početná i kolektiva s –stvo/cévo – jejich produktivita ale zřejmě ustává

# Jména jednotlivin

Ryze periferní záležitost, ve staré češtině dochováno jen málo jmen:

-**ina** (zelina, bylina, křovina, ledvina) --- ve stř. d. ani v nč. se nové formace neobjevují (v nč. jen dříve vytvořené formace, převážně už lexikalizovány).

# Jména přechýlená – feminina

Modifikační kategorie spočívající v tom, že k základnímu pojmenování živé bytosti se přidá znak odlišného rodu (ženský nebo střední)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stč. | Stř.č. | NO | Nč. |
| -yně | **Prod**.  -na nepalat. Kons. (k,c) | Méně prod. | **Prod**.  -ák, -ek, -och, -k, -h  +kyně (-tel,-ec,-ce) | **Prod**.  -ec  -ce |
| -ka | **Prod**.  Všechny typy m. jmen | **Prod**. | **Prod**. | **Prod**.  (všechno kromě –ník) |
| -icě | **Prod**.  Jména zvířecí a konatelská | **Prod**. | **Prod** | **Prod**.  -ník  -zvířecí |
| -na | Méně prod.  -ična, -ovna | (okraj. prod.) | - | - |

Stará čeština:

* 3 produktivní sufixy: -yně, -ka, -icě, okrajově –na, distribuce je vyhraněna:
  + –yně(i) přechyluje názvy osob, jejiichž základ končí na nepalatální konsonant (mistryni/ě, lotryni/ě, běsyni/ě), zvlášť často od základu na k- (jebákyní) a –c (cuzozemkyni), perintegrací se vydělila varianta –kyni(ě) (přítelkyně)
  + –ka je více zastoupený, tvoří ženské protějšky všech produktivních typů mužských jmen (chytračka, křesťanka, kuchařka, katovka)
  + –na je periferní (varianta –ična, -ovna), přechyluje osobní jména (panna, kněžna, dědična, pojmenování dcer: královna, ciesařovna)
  + –icě přechyluje jména zvířecí (holubicě, medvědicě), také jména osobní se sufixem –ník (jména konatelská) (komornicě, domovnicě)

Střední doba:

* -(k)yně ustupuje a -na ustupuje
* -ka a -ice si drží dosavadní produktivitu

Národní obrození:

* Aktivizace typu –yně pro mužské protějšky na –ák, -ek, -och a některých na –k, -h (horákyně, divochyně, vrahyně)
* Varianta –kyně u jmen na –tel, -ec, -ce (ctitelkyně, lovkyně)
* Distribuce –ka a –ice beze změny

Nová doba

* -(k)yně specializován na přechylování jmen –ce a –ec a neodvozená zakončená na –k, -g a K+r (kolegyně, ministryně)
* -ka: všechny ostatní produktivní typy maskulin s výjimkou zakončených na –(n)ík
* -ice: maskulina zakončená na –(n)ík a jména zvířat (jezevčice, slonice)

# Jména přechýlená – neutra

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stč. | Stř.č. | NO | Nč. |
| -ě (sg)/-enci (pl.) | **Prod**. | **Prod**. | **Prod**.  -zvířecí i osobní (cikáně) | **Prod**.  -zvíř. (lvíče)  -osobní (klouče) |
| -čě | - | - | Méně prod. | - |

Stará čeština:

* -ě (holúbě, medvědě), odvozeniny osob mají expresivní zabarvení (výjimkou je děvčě)
* Některé odvozeniny mají zvláštní plurál na –enci, který vznikl interferencí s deminutivy (lvíčenci, kuřenci)

Střední doba:

* Trvá produktivita –ě/e (jeřábě)

Národní obrození:

* Pomocí –ě/e se tvoří jména zvířecí (havráně, labutě) i osobní s oslabeným emocionálním zabarvením (cikáně, poháně), objevuje se i varianta –če (bachynče)

Nová čeština:

* Trvá produktivita ě/e, odvozuje od zvířecích i osobních jmen, není ale už produktivní –če
* Někdy plní funkci pojmenování mláděte deminutivum bez významu menšího rozměru

# Jména zdrobnělá – maskulina

Kategorie modifikační, k významu základní substance se přidává navíc znak menších rozměrů, který je často spojen s emocionálním zabarvením, pravidelně kladným. Deminutivní význam se prolíná se specifikačním, který má zčásti povahu terminologickou (ručička – malá ruka/ručička – u hodinek). Zvláštností této kategorie je možnost vícenásobné derivace, tak vznikají sekundární sufixy (rám – rámek – rámeček).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stč. | Stř.d. | NO | Nč. |
| -ec | **Prod**.  -od všech druhů subst. základů | (okraj. prod.) | Méně prod.  -termíny + poezie  (provazec) | - |
| -ík | **Prod**.  Mimo základy na ž,š,č,ž | **Prod**.  -základy na KK a měkký konsonant | **Prod**. | **Prod**.  V distribuci s -ek  Základy na KK |
| -ek | **Prod**.  Alternace k,c-č, h-ž,ch-š  -adj. Na –ík,-íc | **Prod**. | **Prod**. | **Prod.**  V distribuci s –ík (vše ostatní kromě základů na KK) |
| -ček | Méne prod.  Vzn. Z –ec | **Prod**. | Méně prod.  +eček | Méně prod.  Prim. Základy na –ek,-ec |
| -íček | Méně prod. | Méně prod. | Méně prod. | Méně prod. |
| -ínek | - | - | Méně prod.  -V poezii | Méně prod. |

Stará čeština:

* Tři primární sufixy: -ek, -ec, -ík
  + –ec: od všech druhů substantivních základů kromě –ř,-š,-z,-ž, jen ojediněle od –č,-s
  + –ík: spojuje se právě s výše uvedenými základy, ale i jiné (krajík, čepelík, kmetík), dále základy ukončené na K+K (drozdík, hoblík), často také na základy ukončené na –l (kbelík, kostelík)
  + –ec třejmě na ústupu, nejméně třetina už není deminutivní, ale specifikační (lučec – hudební nástroj, božec – pohanský bůh) nebo se neetymologizoval (krahujec)

Navíc se pojí s alternacemi (k,c – č, h – ž, ch – š), pojil se ale se všemi základy vyjma těch, které jsou ukončeny na K+K

* Časté jsou případy sekundární sufixace od odvozenin s –ec (což svědčí o ztrátě produktivity sufixu), vzniká tak sufix –ček (brabček, stolček)
* -ek se připojuje k substantivům ukončeným na –(n)ík, -íc, vznikají názvy vlastností (malík), jména konatelská (lahodník) a deminutiva (koník), perintergací vzniká sufix –íček (malíček), částečně má zesílený deminutivní význam (koníček)

Střední doba:

* -ec je neproduktivní, jeho místo zaujímá –ček (domček, zvonček), který odvozuje i samostatně (volček)
* -ík má stejné uplatnění jako dříve, připojuje se k základům na K+K a na měkký konsonant (hlemejždík, oslík)
* -ek je základní, zvlášť produktivní je –íček, tvoří sekundární deminutiva vyjadřující vyšší stupeň deminutivnosti (pacholíček, oslíček, bratříček) a zčásti primární deminutiva k podobám na (n)ík a –íc (pociťují se ale spíš jako deminutiva vyššího stupně)

Národní obrození:

* Načas oživen –ec, ale jen pro terminologické potřeby (dílec, provazec) a básnické
* Pro básnické účely také varianta –ínek (větřínek)
* Něktejší –ček má podobu –eček

Nová čeština:

* Neexistují skutečná deminutiva na –ec
* -ek a –ík jsou v komplementární distribuci
  + –ík se připojuje k základům na K+K (kufřík)
  + –ek k ostatním
* Sekundární sufixy jsou –eček a –íček
  + –eček se připojuje k základům, u kterých se primární deminutiva odvozují pomocí –ek (džbánek – džbáneček, kvítek – kvíteček)
  + –íček: je to obdobné
* -ínek, -oušek jen příležitostně s emocionálním odstínem

# Jména zdrobnělá – feminina

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stč | Stř.č. | NO | Nč. |
| -icě (cě) | **Prod**.  -cě (i-km) | - | - | - |
| -ka | **Prod**  Základy na VK | **Prod**  V dostr.s –ička (VK) | **Prod**.  (harfka, hvězdka) | **Prod**.  V distr. s –ička |
| -ička | **Prod**.  Od základů na KK | **Prod**.  V distr. s –ka (KK) | **Prod**.  +ičička | **Prod**.  V distr. s –ka |
| -inka | - | (okraj. prod.)  Spíš u vl. Jmen | Méně prod. | Méně prod. |
| -uška | - | (okraj. prod.)  Spíš u vl. Jmen | (okraj. prod.)  Termíny, básnické účely | (okraj. prod.)¨  Omezen na termíny |
| -ečka | - | - | Méně prod. | Méně prod. |
| -enka | - | - | (okraj. prod.) | (okraj. prod.)  Nářečí na Moravě |

Stará čeština:

* Sufixy –ka, -icě, cě:
  + –ka: je jich dvojnásobně více než –icě, používá se se základy V+K (výjimka kostka)
  + –icě: různé typy základů (metlicě, dušicě), často se objevuje u vlastních jmen (Cihlicě) nebo vzácně v expressech (kurvicě), ve st.č. ztrácí produktivitu
  + –cě: jen u i-kmenů (smrtcě, zedcě)
* Případy paralelní derivace -icě/-ka, které jsou synonymní: lanícě/laňka, kačicě/kačka, existují ale i případy významově odlišené: kobylicě/kobylka (hmyz), blánicě (kůže)/blanka
* -ička: vznikl perintegrací –ka a –icě (podlě bělicě – bělička, holubicě-holubička vznikla nová deminutiva ze starých: lodicě – lodička), pomocí –ička se pak začala tvořit deminutiva samostatně, bez mezistupně –icě, zejména u základu zakončeného na K+K (berlička, královnička, konvička), formací –ička je už v této době mnohem více než -icě

Střední doba:

* -icě je neproduktivní, většina formací zanikla, menšina má význam specifikační (truhlice, stolice)
* V deminutivní funkci se uplatňuje –ka, -ička v distribuci hláskové: V+K/K+K
* Sufixy zdvojené (-ičička) a složené (-uška, -inka) naznačují vyšší stupeň zdrobnění, uplatňují se více u vlastních jmen než apelativ

Národní obrození:

* Porušena historicky vytvořená distribuce –ka a –ička a objevily se přechodně formace jako hafrka, hvězdka
* Živě se vyvíjí –ečka (knížečka), -inka (ručinka), méně –enka (děvenka), k –ička se tvoří varianta –ičička (chvilčička), -uška jen ve formaci dceruška, nově ale využíván v terminologii (světluška)

Nová čeština:

* Základní jsou –ka a –ička, distribuce stejná jako ve střední době
* -ička širší (chybička)
* -čička (hůlčička) se moc nerozšířila
* -ečka není moc častý (čárečka)
* -uška až na ojediněl (ženuška) zůstal omezen na terminologii
* Početný je –inka (pusinka, trošinka)
* -enka v nářečích na Moravě (ručenka)

# Jména zdrobnělá – neutra

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stč. | Stř.č. | NO | Nč. |
| -ce | **Prod**.  +ice (nt-km.) | - | Méně prod.  Ne deminutiva!  Termin. Příslovce | - |
| -ko | **Prod**.  Skoro od všech základů, u základů na KK vkladné –e- | **Prod**. | **Prod**. | **Prod**.  (u KK vkladné –e-) |
| -íčko | Méně prod.  Vzn jako ice+ko | **Prod**. | **Prod**. | **Prod**.  Základy končící na –e,-i nebo KK |
| -ečko | Méně prod.  Vzn. Jako ce+ko | **Prod**. | **Prod** | Méně prod.  Základy na KK  Zřídka deminut. |
| -átko | - | **Prod**. | - | **Prod**.  Od jmen deklinačního typu kuře |

Stará čeština:

* -ce mnoho formací od různých základů (líčce, viečce), pouze u nt-kmenů se uplatňuje –ice
* -ko: téměř od všech základů (víčko, líčko), u některých končících na K+K vkladné –é- (jadérko), vzniká sekundární varianta –íčko: nejprve se přidalo –ko, pak –íce a vzniká –íčko (nádobíčko, zelíčko, kořeníčko), obdobně vzniká také –ečko (-ce + ko, -ko + ko)

Střední doba:

* -ko, sekundární –íčko, -ečko a –átko mají výhradní postavení (očko, vědýrko, želízko, městečko, robátko)
* -ce se už neobjevuje, místo odvozenin tohoto typu se objevuje –ečko (hnízdečko), zůstaly jen lexikalizované odvozeniny (slunce, srdce)
* Perintegrací od substantiv se sufixem –dlo + -ko vzniká –tko, přestal se ale vnímat jako deminutivní a začal tvořit prostředky činností

Národní obrození:

* Několik formací na –ce, ale ne deminutivního, nýbrž specifikačního významu pro ptřeby terminologie (příslovce), produktivita nebyla obnovena
* Nadále jsou hlavní –ko, -íčko, -ečko/éčko

Nová čeština:

* Základní prostředek je –ko, u základů ukončených na K+K vkládáme vokál (divadélko, světýlko)
* Od jmen deklinačního typu kuře se odvozuje pomocí –átko
* Jména s morfologickou charakteristikou –e odvozují sufixem –íčko (nebe – nebíčko), stejný sufix v některých případech základu ukončeného na K+K (sklíčko, teplíčko), dále od jmen s morfologickou charakteristikou –í (údolíčko, psaníčko)
* -ečko k základům na K+K: hnízdečko, místečko

**ADJEKTIVA**

DESUBSTANTIVNÍ ADJEKTIVA

# Adjektiva relační

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stč. | Stř.č. | NO | Nč. |
| **Individuální posesivita** | **Individuální posesivita** | **Individuální posesivita** | **Individuální posesivita** |
| -óv (maskulina) | -óv (maskulina) | -ův (m) | -ův (rodová distribuce s –in) |
| -in  fem., neutra  Mask.: -akm., ja-km. | -in  fem., neutra  Mask.: -akm., ja-km. | -in (fem) | -in (rodová distribuce s –ův) |
| **Kolektivní posesivita** | **Kolektivní posesivita** | **Kolektivní posesivita** | **Kolektivní posesivita** |
| -ský (živočichové, osoby i místa)  + ovský (jednoslab.m.) | -ský/-cký (osoby)  + ovský (základ na KK) | -ský/cký | -ský/-cký (osoby) |
| -ový  Mask.: živ., neživ., zvíř.  Fem.: rostliny, aj. | - | - | - |
| -í | -í (zvířata, osoby) | -í (zvířata) | -í (zvířata)  +ecí, ečí (nt-ová dekl.) |
| **Vztah k místu** | **Vztah k místu** | **Vztah k místu** | **Vztah k místu** |
| -ný (fem., n. – konkr.) | -ský (vl. jména zeměp. i apelativa) | ský (vl. Jména zeměpisná i apelativa) | -ský/-cký (vl. Jména) |
| (-ní; všechny 3 rody, konkrét. I abstr.) | -ní (apelativa) | -ní (apelativa) | -ní (apelativa) |
| **Látková** | **Látková** | **Látková** | **Látková** |
| -ený | - | - | - |
| -ový (mask.) | -ový (všechny 3 rody) | -ový (všechny 3 rody) | -ový (všechny 3 rody) |
| -ný (neutra, fem.) |  |  |  |
| **Ostatní** | **Ostatní** | **Ostatní** | **Ostatní** |
|  | (-ný:stejně jako –ní) | - | - |
|  | -ní (všechny tři rody, konkr. I abstr.) | -ní (přebírá –ný) | -ní (částečná distribuce s –ový řízená hláskově) |
|  | -ový (m.) | -ový | -ový |
|  | -ovní (přejaté základy) | -ovní (přejaté základy) |  |

Stará čeština:

*Individuální posesivita*

* Individuálně posesivní –óv
* Individuálně posesivní –in pro feminina (mateřin), neutra (kniežetin).i maskulina a-kmeny a ja-kmeny (junošin)

*Kolektivní posesivita*

* -ový se pojí se základy pojmenování životných, osobních a zvířecích (býkový i kuchařový), neživotných (hrobový), pojí se i s femininy (liliový, lípový), i s jinými substancemi (rybový)
* -iný: nerozvinul se, jen ojediněle (dětiný, hostiný)
* -ský: částečná regrese, spojuje se s pomenováním živočichů (koňský), vzácně se jmény neživotnými pojmenovávacími místo (nedělský), počet formací ale vzrůstá díky četným odvozeninám ze jmen osob (dědičský, ženský, mateřský), pojmenování míst (nebeský, zemský)
  + Varianta –ovský se pojí s jednoslabičnými maskuliny (žákovský, katovský), někdy se základy jo-kmenovými (chodovský)

*Vztah k místu*

* -ný se spojuje se základy feminin a neuter (u maskulin je ový)(hvězdný, slunečný)
* -ní: spojuje se se základy všech 3 rodů, pojmenovávající osoby, zvířata, jiná konkréta, místo, dobu i abstrakta (hradní, lesní, zahradní, letní)
  + Varianta –ovní se pojí s jednoslabičnými maskuliny (bojovní, duchovní)

*Látková*

* -ený/ěný (hliněný, dřevěný)
* -ný: od základů feminin a neuter (hedvábný, střiebrný)
* -ový: od základů maskulin (alabastrový, jílový)
  + Postupně překonána distribuce rodová, -ový se pojí i s femininními základy (jahodový)

Kategorie posesivity se rozdělila na kolektivní posesivitu (-ský, -í, -ový) a individuální (-óv/-in), začíná se krystalizovat kategorie adjektiv vyjadřujících vztah k místu, jejími prostředky jsou –ský a –ní, méně jednoznačný –ný

Střední doba:

*Individuální posesivita*

* Odvozeninami ze jmen osob pomocí –ův a –in, komplementární distribuce jako ve staré češtině

*Kolektivní posesivita*

* -í u zvířat (žabí, prasečí), vzácně i u osob (pastuší)
* Jména osob se odvozují především pomocí –ský/cký (kupecký, zednický, ženský)
  + Varianta –ovský je nepočetná, nejčastěji u jmen zakonč. na K+K (otcovský)

*Vztah k místu*

* -ský: produktivnější, připojuje se k základům vlastních jmen zeměpisných (arabský, švédský) i apelativ (nebeský, rajský)
* -ní: přopojuje se jen k základům apelativ (zahradní, polní, jezerní)

*Ostatní (nespecifikovaná relační adjektiva)*

* -ní: všechny 3 rody, konkréta i abstrakta (chlební, taneční, soudní)
* -ný: stejná spojitost jako –ný, ale mnohem méně zastoupené (chlebný, tanečný, pekelný)
* -ovní: jen maskulina, převážně přejatá (erbovní, žertovní)
* -ový: nejméně zastoupený, jen s maskuliny a femininy, s neutry jen výjimečně, pouze konkréta (korábový, trhový)

*Látková*

* převažuje -ový

Národní obrození:

*Individuální posesivita*

* U maskulin –ův (zaniká vojevodin apod.)
* U feminin -in

*Ostatní nrespecifikovaná*

* Ustupuje –ný a jeho místo zabírá –ní (celný→celní), počet s –ní vzrůstá
* -ovní je také dynamický, pojí se převážně s přejatými základy (archovní, poštovní)

Nová čeština:

*Individuální posesivita*

* Sufixy –ův, -in, připojují se i ke jménům zvířat, distribuce řízená rodově (bratrův, slonův, matčin, veverčin)

*Kolektivní posesivita*

* -ský/cký u jmen osob (odborářský, básnický)
* -í u zvířat (velbloudí), u jmen deklinace nt-ové varianta –ecí, -ečí (prasečí)

*Vztah k místu*

* -ský/cký – vlastní jména (pražský)
* -ní – apelativa (polní, okresní)

*Ostatní nespecifikovaná*

* -ový: u základů, které mají zakončení –c,-h,-ch,-k,-ř, -s, -ť (žesťový, lihový)
* -ní: typy se zakončením –ba, -ce, ost, -óza, -áž (injekční, spotřební)
* Vznikají paralelní dvojice: vstupní/vstupový, nosní/nosový

*Látková*

* Tvoří se pouze pomocí –ový (rtuťový, viskózový)

# Adjektiva kvalitativní

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stč. | Stř.č. | NO | Nč. |
| **Kvalita** | **Kvalita** | **Kvalita** | **Kvalita** |
| -ný (abstr., všechny 3 rody) | -ný (abstr., částečně konkrét., 3 rody) | -ný (abstr. + bezpředložková kompozita) | -ný  Abstraktní  Bezpředl. Kompozita |
| **Objektová posesivita** | **Objektová posesivita** | **Objektová posesivita** | **Objektová posesivita** |
| -atý (konkrét., 3 rody)  +ovatý (m)  + itý (n)  + ovitý (m)  +natý (3 r) | -atý  +ovatý | -atý  +ovatý  +natý  (+ itý) | -atý  +natý  +ovatý  +itý (varianty ičitý, nitý) |
| **Podobnost** | **Podobnost** | **Podobnost** | **Podobnost** |
| -avý (Konkréta, fem.) | -avý (fem)  + lavý (nepříznivé) | (-avý) | - |
| -ivý (abstrakta, 3 rody) | -ivý (abstr. i konkrét.)  +livý | (-ivý, -livý) | - |
| -ý (kompozita) | -ý (komp) | -ý (komp.) | - |
| - | - | - | -ovity (i termíny) |

Stará čeština:

*Kvalita*

* -ný: nejčastěji se pojí s abstrakty všech rodů (hladný, svévolný), odvozeniny konkrét jen ojediněle (hnojný, masný)

*Objektova posesivita*

* -atý: význam vyznačovat se tím, co vyjadřuje základní jméno, pojí se výhradně s konkréty, se všemi 3 rody (hubatý, rohatý)
  + Varianta –ovatý především s maskuliny (hrbovatý)
  + Varianta –itý obvykle u neuter (hrdlitý, letitý)
  + Var. –ovitý (mrchovitý, mozkovitý) u maskulin
  + Var. –natý (listnatý, hvězdnatý) bez rodového omezení

*Podobnost*

* -avý: konkuruje sufixu –atý, až na výjimky jen s konkréty a jen s femininy (kadeřavý, krvavý), proto jsou odvozeniny méně početné než s –atý, které toto rodové omezení nemá
* -ivý: pojí se s abstrakty, všechny 3 rody (dobrotivý, bolestivý), konkuruje sufixu –ný, objevují se paralelní formace: bolestivý/bolestný, milostivý/milostný
  + Var. –livý
* -ý (u kompozit): nejčastěji s –bradý, -boký, -nohý, -rohý, -ruký, -vlasý, -letý

Střední doba:

*Kvalita*

* -ný: od základů abstraktních (pozorný, dostatečný), převážně maskulina, feminina, ojediněle konkréta (písečný, tučný), z neuter vzácně

*Objektová posesivita*

* -atý: odvozuje se od konkrét, varianty –natý, -ovatý (břichatý, nosatý), paralelní tvoření: volatý/volovatý, někdy má významové odlišení: hubatý (mající velká ústa)/hubovatý (podobný houbě) – je to počátek rozvoje kategorie podobnost

*Podobnost*

* -avý: téměř výhradně od feminin (pěnavý, špinavý, děravý)
* -ivý: odvozuje nyní jak od abstrakt, tak i konkrét (dobrotivý, uhřivý)
* Kompozita z dvouslovných pojmenování: stoletý, bezhlavý

Národní obrození

*Kvalita*

* -ný: od abstrakt (rozmarný)

*Objektová posesivita*

* -atý s variantami –natý, -ovatý, nejméně produktivní je –atý, varianty jsou produktivnější
* -itý jen málo

*Podobnost*

* Vzrostl –ovitý (čočkovitý, sádrovitý)
* -avý neproduktivní, omezeně produktivní je –ivý, -livý – nemají sice rodové omezení, ale odvozují převážně od abstrakt, kde dominuje –ný
* U kompozit a předložkových odvozenin stará koncovka –ý konkuruje novějšímu typu se sufixem -ný

Nová čeština

*Kvalita*

* -ný: od základů abstrakt (výsostný), dvouslovných pojmenování (vlastizrádný) – tady konkuruje koncovka –ý, neproduktivní je sufix –ivý a –livý

*Objektová posesivita*

* Od konkrét se odvozuje pomocí –atý/natý/ovatý a –itý, dynamičtější je varianta –natý než –atý, redukce u –ovatý
* -itý je dynimický díky novým variantám –(i)čitý a –nitý (buničitý, výpnitý)
* -avý je neproduktivní

*Podobnost*

* -jen sufix –ovitý (hřibovitý, válcovitý) – velmi produktivní typ, slouží i potřebám terminologickým (medvědovitý)

# Deverbální adjektiva

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stč. | Stř.č. | NO | Nč. |
| **Potenciální zasažení dějem** | **Potenciální zas. d.** | **Potenciální zas. d.** | **Potenciální zas. d.** |
| -ný (aktivní zasažení)  i-km, ě-km. | (-ný) | - | (-ný pro termíny) |
| -te(d)lný (dlný)  + itelný | -(i)telný | -(i)telný  Všechny slovesné třídy | -(i)telný |
| **Neaktuální vykonání děje** | **Neakt. vykonání děje** | **Neakt. vykonání děje** | **Neakt. vykonání děje** |
| -ivý (i-km, ě-km)  +livý | -ivý  -livý (i-km., ě-km.) | -ivý  -livý | -ivý  -livý |
| -avý (-lavý)  a-km. | -avý (a-kmen) | -avý  -lavý | -avý (a-kmen)  -lavý (a-kmen) |
| (-atý, -utý,-itý) |  |  |  |
|  | -ný (ova-kmen) | - | -ný (ova-kmen, termíny, adj. na –cí) |
|  |  | -čivý  -čný (-jičný, -ečný) |  |
| **Výsledek děje** | **Výsledek děje** | **Výsledek děje** | **Výsledek děje** |
| -lý (od sloves intranzitivních) | -lý (intranzit. Slovesa) | -lý (i od sloves tranzit.)  (-ilý) | -lý (jen intranzit.) |
| **Účel** | **Účel** | **Účel** | **Účel** |
| -cí (od infinitivního kmene slovesa, od 15. Století) | -cí | -cí | -cí (všechny třídy sloves kromě druhé) |

Stará čeština:

*Potenciální zasažení dějem*

* -ný: převažují derivace od základů i-kmenových a ě-kmenových (význam aktivní) (vděčný, oslavný, neposlušný), pasivní význam mnohem méně zastoupen (smutný, cúdný), zdědil i formace vyjadřující potenciální zasažení dějem (neprůchodný, nepříjemný)
* -te(d)lný: potenciální zasažení dějem jednoznačně převažuje (chvalitebný, čutedlný), řídká je varianta –dlný (nesstižedlný), postupně rychle přibývá formací se sufixem –(i)telný (nepopsatelný, nenabytelný)

*Vyjádření vlastnosti vyplývající z neaktuálního vykonávání děje*

* -ivý: hlavně od i-kmenů (klevetivý, neduživý) a ě-kmenů (slzivý)
  + Varianta –livý je dynamická
  + Var. –avý: především od základů sloves a-kmenových (kulhavý, chechtavý)
  + Var. –lavý je vzácná (bodlavý)
* Periferní jsou –atý, -itý, -utý (smrdatý, nestydatý, smrdutý, mrzutý)

*Výsledek děje*

* Formant l-ový (zúfalý, zralý, dorostlý)

*Účel*

* Teprve v 15. Stol. se objevují neverbální adjektiva vyjadřující účel (chodicí, měřicí, krycí)

Střední doba

*Neaktuální vykonávání děje*

* -avý/-ivý/-livý
  + Dynamičtější je –avý, připojuje se ke slovesům a-kmenovým (dravý)
* Méně produktivní je –ný (cvičný), produktivní je ale u ova-kmenů (hodovný)

*Potenciální zasažení dějem*

* -(i)telný: díky tomuto sufixu došlo k vyhranění kategorie, většina nových formací tvořená právě jím (ukazatelný, nevyhnutelný)

*Účel*

* Hromadně se odvozují sufixem –cí připojeným k infinitivnímu kmeni (zdvihací, házecí, mycí)

*Výsledek děje*

* L-ový sufix, počet odvozenin ze sloves tranzitivních klesk, produktivní je jen tvoření od intranzitiv (svraskalý, zmužilý)

Národní obrození

*Neaktuální vykonávání děje*

* Především v-ové sufixy: -lavý (chraplavý), -čivý (palčivý), -avý, -ivý, -livý
* N-ové sufixy: -čný, od a-kmenových a ova-kmenových sloves, vyjadřuje nepříznivé lidské vlastnosti (panovačný, rozkazovačný)
* -jičný (pomíjejičný), -ečný (podmazaný)
* Periferní je –itý (odtažitý)

*Potenciální zasažení dějem*

* -(i)telný, připojuje se k základům všech šesti tříd (nevyhnutelný, neodolatelný)

*Účelová adjektiva*

* -cí (od sloves 1., 2., 4., 5. a nově i 6. třídy) (hoblovací, šněrovací)

*Výsledek děje*

* Odvozeniny l-ové: i od sloves tranzitivních (neskonalý, uznalý), běžnější jsou ale intranzitiva (zplesnivělý)
* Obrozenecká adjektiva na –ilý se neudržela (ztřeštilý, zamračilý)

Nová čeština:

*Neaktuální vykonávání děje*

* Především sufix v-ový: -avý, -lavý, -ivý, -livý (hořlavý, pohoršlivý)
  + Var. –avý od sloves a-kmenových
  + Var. –lavý především pojmenovávající nepříznivou lidskou clasnost
  + Var. Ivý k i-kmenovým a ě-kmenovým slovesům
  + Var. Livý slovesné základy všech tříd
* -ný je produktivní u ova-kmenů (kočovný)

*Potenciální zasažení dějem*

* -(i)telný (zúčtovatelný)
* Pro potřeby terminologické se využívá i sufix –ný (štěpný)

*Účelová adjektiva*

* Sufix –cí

*Výsledek děje*

* Sufix l-ový pouze od sloves intranzitivních (nabobtnalý, zarudlý)

# Deadjektivní adjektiva

**Zesílení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stč. | Stř.č. | NO | Nč. |
| Naj- + -ší/ejší | Nej- + -ší/ejší | Nej- + -ší/ejší | Nej- + -ší/ejší |
| (přě-, Nad-, Přes-) | Pře- | Pře-, Pra-, Prach-, Vele-, Arci- | Pře-/prach- , Vele- (vysoký styl), Sebe- |
| Účký-  Ičký-  Itký- | -ičký (oučký-) | -ičký, -oučký  -ounký, -inký | -ičký, -oučký  -ounký |
| (-útký  -ečký  -úcí) |  |  |  |

Stará čeština:

* Používá stupňování
* Přípona –ší (do 15. Stol. bylo jen mužské –í, vlivem feminin a nepřímých pádů, které měly v příponě –š- došlo ke konstituování analogické přípony -ší), která je v komplementární distribuci s –ejší, superlativ se tvoří pomocí naj-
* Kromě paradigmatického tvoření dále používá: přě- (přědrahý), ojediněle nad- (nedivný) a přes- (přesmilitký)
* Těžiště je v sufixaci, uplatnily se sufixy: -učký/úzký (malučký), -ičký/íčký (chudičký), -itký (kratitký), -útký ojediněle (měkútký), zřídka –ečký, -úcí (bělúcí)

Střední doba:

* Kromě stupňování se uplatňuje i pře-, -íčký (kyselíčký), -oučký (lehoučký), ale –itký/ítký stagnuje

Národní obrození:

* Oživení kategorie: vedle zesilujícího pře- se objevuje i pra- (praobyčejný), expresívní prach (prachstarý), vele- (velemnohý), méně také arci- (arciskpupý)
* Sufixace je také živá: -ičký (stařičký), -oučký (slaďoučký), nově –ounký (lehounký), zřídka –inký (malinký)
* Emocionálně zabarvené jsou maliličký, malilinký, novičký, -ánský, (-atanánský)

Nová čeština:

* Distribuce pře-, který je nejproduktivnější a pra-(prach-) pro nepříznivé vlastnosti (prablbý)
* Vele- pro vysoký styl, arci- ztrácí produktivitu
* Ze sufixů jsou nejdynamičtější –oučký, -ounký, -ičký, -inký, živá je insuflace (i reduplikovaná), např. slaboulinký, uzoulinký
* Nově sebe- (připojuje se ke komparativu)

**Zeslabení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stč. | Stř.č. | NO | Nč. |
| Při- | Pří- | Pří- |  |
| Ná- | Ná- | Ná- |  |
| -avý | -avý | -avý | -avý (lavý) |
|  | -alý |  |  |
|  |  | -atý |  |
|  |  | Při-, ná-, za-, po- + -lý | Při-, ná-, za-, po- + -lý |

Stará čeština:

* Kategorie rozvinutější, zejména v 15. Stol., objevují se formace při- (přiobhrúblý), později ná- (nákyslý), jsou doloženy i prefixálně-sufixální tvary (nábělavý, náryšavý)

Střední doba

* Odvozeniny od při- (přihluchlý), s prefixem ná- jsou v ústupu

Národní obrození:

* Oživují se na přechodnou dobu starší modely: adjektiva s prefixem ná- a pří-, živé je odvozování sufixální: -avý (bělavý), -atý (nahatý)
* V prefixálně-sufixálních tvarech se objevuje na-, při-, zřídka za-, po- a sufixy l-ové (nasládlý, přihlouplý)

Nová čeština:

* Poslední typy jsou stále živé, produktivní je i –avý s nespisovnou variantou –kavý (zelenkavý)

# Deadverbiální adjektiva

Transpozice okolnostního příznaku, tedy příznaku příznaku, v příznak substance (změna slovního druhu bez významového posunu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stč. | Stř.č. | NO | Nč. |
| -ní |  | -ní | -ní |
| -(ě)jší |  | -ejší | -ejší |
| -ný (adverbia vzn. Ustrnutím předložkového pádu) |  | -ný | -ný |
|  | + loňský |  |  |

Stará čeština:

* -ní (zadní, pozdní), ojediněle se připojuje i k celému tvaru adverbia (dolení) nebo v rozšířené podobě (dolejní)
* Adverbia na –ě,-a,-i se někdy odvozovala pomocí –(ě)jší (nynější, zítřejší)
* -ný (daremný)
* Ostatní prostředky jsou spíše ojedinělé, např. pouhá konverze pomocí –í, -ý (zvláščí, jinaký) nebo sufixy –cí a –cký (domácí, domácký)

Střední doba:

* Nic podstatného se nezměnilo, teprve v této době vzniká adjektivum loňský

Národní obrození:

* Živé jsou typy s –ní (dosavadní, tamní), ejší (vedlejší)
* -ný (vděčný, přílišný)

Nová čeština:

* Stav je zhruba stejný, ale odvozování pomocí (e)jší má nejmenší možnosti, naopak nejproduktivnější je –ní – ten zatlačuje konkurenční sufix –ný

**SLOVESA**

Tvoření sloves je specifické tím, že funkci odvozovacích sufixů tady většinou zastává pouhý infinitivní kmenotvorný formant. Za slovotvornou záležitost můžeme považovat slovesný vid.

Nejdůležitější slovotvornou roli má kmenotvorný formant infinitivní, protože většina neverbálních derivací se opírá právě o něj. Potvrzením role infinitivního slovotvorného kmenu je i historická skutečnost, že ta slovesa, která měla tento formant reprezentován nulovým morfem (1: třída) se ukázala jako neproduktivní.

# Sufixace

Stará čeština

* **Desubstantivní slovesa**: Slovesa se odvozují pomocí formantů i a ova
  + i je častější, protože derivuje nejen tranzitiva (súditi), ale i intranzitiva (bydliti), tranzitivnost je možné neutralizovat pomocí formantu sě (mučiti – mučiti sě)
  + ova kmeny jsou nesubstantivní, navazují na formace ze staroslověnštiny, ale jsou doloženy i takové, které ze staroslověnštiny neznáme (putovati), produktivita je omezena tím, že konkurenční i-kmeny tvoří vidové protějšky právě ova-kmenové (svědčiti x svědčovati), tak mohla vzniknout v ova-kmenech jistá nejednoznačnost (u těch, jejichž základ končil na –č,-j,-ň,-ř,-š,-z,-ž, proto se od základů končících na tyto konsonanty později odvozuje sufixem ova jen v malé míře
* **Deadjektivní slovesa**: odvozují se pomocí 4 formantů: i, ě, n, a
  + I-kmeny jsou faktitiva (tvrditi), jejich tranzitivnost lze neutralizovat
  + Ě-kmeny jsou intranzitiva (ztvrděti)
  + N-kmenové (vyschnúti) mají stejný význam jako ě-kmeny
  + A-kmeny se tvoří jen omezeně, a to tehdy, když není možná odvozenina n-kmenová
* **Slovesa z interjekcí** se tvoří dvěma formanty: ě-kmen a a-kmen
  + Ě-kmeny vyjadřují děj nečleněný (chučěti)
  + A-kmeny děj členěný (chúkati)
  + N-kmeny představují nejprve dokonavé protějšky k uvedeným (chuknúti)

*Vzájemné vztahy:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tranzitivní | Intranzitivní | Dokonavý vid | Nedokonavý vid |
| i (sytitit) | ě (sytěti) | n (sechnúti) | a (sychati) |
| i (saditi/tvrditi) | n (sědnúti/tvrdnúti) | 0 (lezti) | a (lézati) |
| i (zeleniti) | a (zelenati) | n (minúti) | ě (mijěti) |
| ě (chučěti) | a (chúkati) | 0 (vesti) | i (voditi) |
| ě (hřbieti) | 0 (hřésti) | i (vrátiti) | ě (vracěti) |
|  |  | i (vrátiti) | ova (vracovati) |
|  |  | a (kázati) | ova (kazovati) |
|  |  | n (táhnuti) | ova (tahovati) |
|  |  | 0 (krýti) | va (krývati) |
|  |  | a (znati) | va (znávati) |
|  |  | n (stati) | va (stávati) |
|  |  | ě (spěti) | va (spievati) |

**Tranzitivnost x intranzitivnost**

Soustava kmenových protikladů je výrazně odlišná od staroslověnského stavu, udržel se ale např. protiklad tranzitivního i-kmene proti intranzitivnímu ě-kmeni (sytiti x sytěti) a protiklad i-kmene proti n-kmeni (tvrditi x tvrdnúti).

Nová opozice jsou ě-kmeny proti a-kmenům (protiklad jednolitého proti rozčleněnému), tato opozice během historické doby posilována, nově se objevuje také i-kmen proti a-kmeni (zeleniti x zelenati)

**Slovesný vid**

Protějškem nedokonavého i-kmene je dokonavý ě-kmen (vrátiti x vracěti) a nově ova-kmen (vrátiti x vracovati). Běžný protějškem dokonavého a-kmene jsou slovesa s formantem va (znati x znávati) – ten převažuje, i když mu ova-kmeny konkurují.

n-kmeny jsou nejednotné: a-kmeny (a ja-kmeny) (přejaté z praslovanštiny a stále produktivní) zděděné z praslovanštiny, ova-kmeny a útvary s va (krystalizují se kolem slovesa –stanu, -stati)

1. třída slovesná – imperfektivizace přechodem k a-kmenům (lézti x lezati) nebo i-kmenům (vésti x voditi), u sloves typu krýti je prostředkem imperfektivizace formant va.

0-kmeny mají imperfektivní protějšky va-ové (krýti x kryvati), další nepřibývají, opozice přestávají být produktivní. Protějšky k 0-kmenům jsou také ě-kmenové.

Také i-kmen se rozšiřuje formantem va (slouží k tvoření iterativ – hubiti x hubievati), nejde ale o imperfektiva (ta se tvořila přechodem k ě-kmenům nebo ova-kmenům)

Střední doba

* **Desubstantivní slovesa**: trvá konkurence i-kmenů a ova-kmenů, i-kmeny se ukazují jako produktivnější
* Deadjektivní slovesa:
  + tranzitiva se tvořila prostřednictvím i (tupiti) – udržuje si produktivitu
  + intranzitiva pomocí ě, některé formace byly dokonce vytlačeny n-kmeny (chuděti→chudnouti), derivace ě-kmenová zůstala omezena jen na sufixy obsahující n nebo v (ztemněti, zkulhavěti) a na adjektiva se základem zakončeným na l nebo r
* slovesa z interjekcí: stejné formanty jako dřív (ě a a), objevují se i derivace n-kmenové (vznikají tzv. slovesa okamžitá)

*Vzájemné vztahy*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tranzitivní | Intranzitivní | Dokonavý vid | Nedokonavý vid |
| i (temniti) | ě (temněti) | 0 (vésti) | ě (váděti) |
| i (bohatiti) | n (bohatnouti) | i (tvrditi) | ova (tvrzovati) |
| ě (chrčeti) | a (chrkati) | a (toulati se) | ova (tulovati se) |
| a (chrkati) | n (chrknouti) | n (létnouti) | ova (letovati) |
| ě (chrčěti) | n (chrknouti) | a (volati) | va (volávati) |
|  |  | ě (trpěti) | va (trpívati) |
|  |  | i (mluviti) | va (mluvívati) |
|  |  | ova (smilovati se) | va (smilovávati se) |

Ve středním období je v kmenových protikladech několik změn:

* + - * Opozice n-kmenů proti a-kmenům je neproduktivní (vidový charakter), je neproduktivní, protože nové n-kmeny jsou deadjektiva a mají vidovou platnost imperfektivní.
      * Končí vidový protiklad i-kmenů proti ě-kmenům
      * Novinka je vidový protiklad perfektivních ova-kmenůů proti slovesům s „va“ (smilovati x smilovávati) – vznikla možnost imperfektivizace
      * Dynamické zůstávají perfektivní i-kmeny proti imperfektivním ova-kmenům (tvrditi x tvrzovati), opozice i-kmenům proti iterativním formacím s va (mluviti x mluvívati), opozice ě-kmenů proti útvarům s va
      * Vidový protiklad n-kmenů proti ova-kmenům zůstává dynamický

Nová čeština:

* **Nesubstantivní slovesa**: odvozuje se stále formanty i a ova (ale bez významového rozlišení), distribuce je následující:
  + Základy končící na –j, ň,,ř,š,ž,z, ukončení V+k odvozují i-kmeny (zedničit)
  + Základy končící na –m, ukončení K+k jsou spíše odvozovány ova-kmeny (papouškovat), tento sufix získal na produktivitě, má výsadní postavení při odvozování z cizích základů, popř. při adaptaci cizích sloves
* **Neadjektivní slovesa**: tři formanty: i, ě, n
  + I: při odvozování tranzitiv (žhaviti)
  + ě/n pro intranzitiva (komplementární distribuce): pokud adjektivum končí na morfologickou koncovku n,t,v – ě-kmeny (malátnět, plešatět), pokud na ostatní, pak n-kmeny (chabnout)
* **slovesa z interjekcí**: formanty ě, a, n – vyjadřují děj nečleněný, členěný a okamžitý

*Vzájemné vztahy*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tranzitivní | Intranzitivní | Dokonavý vid | Nedokonavý vid |
| i (žhavit) | ě (žhavět) | n (křiknout) | ova (křikovat) |
| i (blbit) | n (blbnout) | i (žhavit) | ova (žhavost) |
| ě (syčet) | a (sykat) | a (hrkat) | va (hrkávat) |
| a (sykat) | N (syknout) | ě (syčet) | va (syčívat) |
| ě (syčet) | n (syknout) | i (žhavit) | va (žhavívat) |
|  |  | ova (losovat) | va (lososávat) |
|  |  | n (vybafnout) | áva (vybafávat) |

Soustava vidových opozic je podobná předchozímu systému:

* navíc k prefigovaným n-kmenům dotváří imperfektiva áva (vybafnout x vybafávat) – tato opozice se stává dynamickou
* ostatní vidové dvojice zůstávají beze změny
* produktivní jsou: i-ova, n-ova, ova-ováva, a-va, n-áva, vedle nich je řada opozic, které jsou spíše reliktní: 0-a, 0-va, 0-ě, n-a, n-ě, i-ě, i-a, a-ova

# Prefixace

Po celou dobu jsou slovesné prefixy do-, na-, nad, o/ob, ot-, po-, pod-, pro-, přě-, přěd-, při-, roz-, s-, u-, v-, vy-, vz-, z-, -za: mají 3 funkce:

1. Prostorově modifikační
2. Vyjádření způsobu slovesného děje
3. Vidovou

Prefixy mívají obvykle dvě z těchto tří funkcí, jen v menšině mají jen jednu (vidovou).

Způsob slovesného děje (zahrnujeme do něj:)

* + - 1. Fáze děje
      2. Distributivnost děje
      3. Míru děje

1. **Fáze**

Vyjadřuje začátek nebo konec, méně často také průběh. Rozlišujeme agresívnost (vyznačení počátku děje) a fiktivnost (vyjádčení závěrečné fáze slovesného děje), futurální funkci (vyjadřování nedokonavého futura pomocí prefixu, vznikla přehodnocením významu prézentních tvarů s ingresivními prostředky).

Stará čeština:

Ingresivnost

* Repertoár se podobá staroslověnskému, nejčastěji se uplatňuje vz(e)-, po-, roz, v menší míře také pro-, nově za-, v omezené míře o/ob-
* Základní prostředek je vz(e)- (vzbojovati, vzdrážditi), omezení: nespojuje se se slovesy pohybu (u nich vyjadřuje prostorové zaměření vzhůru: vznésti)
* Roz(e)-: má význam vzrůstající intenzity děje
* Vz- a po-: dochází k přehodnocení významu ve význam futurální
* 14. Stol. – náhlá regrese vz(e)-, jeho ingresívní funkci zaujal za- (popř. za- + se: zamilovati se), v prefixu roz- (roz + se) se zvýrazňuje intenzitní složka, ostatní prefixy neproduktivní (o/ob-, po-, pro-)

Futurální funkce

* Ve staroslověnštině měly tuto funkci prefixy po-, vz-, u-
* Ve staré češtině prostředky podobné jako ve staroslověnštině:
  + Vz- má dominantní postavení, dále z- (vznikl zjednodušením vz), po- (futurální význam v případech jako pomyšlu, podme), prefix u- (ustíhaju)
  + Základním prostředkem je tedy vz- se všemi variantami (z,v,u), ale u sloves pohybových, kde má vz- význam prostorové modifikace, zastává futurální funkci po-

Finitivnost

* Ve staroslověnštině ot-, tohoto prostředku používá i stará čeština (ale ne u sloves pohybových)
* Vedle od- (odmlčovati) se uplatňuje do- (jeho finitní význam se vyvinul z cílového – dokonati), v nové češtině mu konkuruje od- (odpracovat), čistý finitní význam má ale pouze do-
* Další fázové významy prefixů mohou být perkurzivnost, opětovanost, přerušovanost

1. **Distributivnost**

Distributivní význam je jednoznačný teprve ve spojení s plurálovým nebo kolektivním jménem (pobít střechu, nedistributivní x pobít dobytek, distributivní)

* Ve stsl. se odvozovala distributiva jen prefixem po- (popaliti, poraziti)
* Raná stará čeština se liší: vedle prefixu po. (pobíti) je i prefix z- (zpohaniti), oba se jeví jako produktivní, ale brzy se začíná vyhraňovat komplementární distribuce: po- odvozuje od sloves prostých, z- od předponových
* Nová čeština: k vyjádření distributivnosti slouží na-, po-, s(e)-, z(e)-
  + Distributivní význam na- je jen průvodním rysem měrového významu
  + Prefix s- je jen hlásková varianta prefixu z-
  + Vyhraněně distributivní funkci mají tedy jen po- a z(e)-, jejich distribuce je ale proměněna: častější je po- (odvozuje nejen od sloves prostých, pomřít, ale také prefigovaných, porozbíjet)
  + Prefixem po- derivují distributiva od sloves, jejichž prefix začíná na s- nebo z- (posbírat)
  + Z- je plně produktivní, jestli začíná prefix fundujícího slovesa na p- (zpřevracet), nově se uplatňuje složená varianta poz- (pozotvírat)
  + Stará distribuce po- a z- byla tedy nahrazena novou

1. **Míra**

Vyjadřuje stupeň intenzity děje

* Ve stsl. prefix po-

Stará čeština:

* V ranní staré češtině prefix po- (pomenšiti, počekati), ale objevují se i prostředky další:
  + Na- (na + sě) (najiesti sě, naplakati sě)
  + Nad- (nadvznésti)
  + Na- (na + sě)
  + Po- má nespecifický měrový význam

Střední doba:

* Prefix po- ve významu malé míry se připojuje ke slovesům prefigovaným (poodpočinout)
* Prefix na- s genitivní rekcí je augmentativní (nadělati) s odstínem distributivním, na- s akuzativní rekcí má význam malé míry
* Při-

Národní obrození:

* K předchozím měrovým prefixům přibývají pod- s významem menší než žádoucí míry děje (podceniti) a antonymní nad- (nadlepšiti), dále pře- (přesytiti)

Nová čeština:

* Zvýraznění měrových prefixů na- s významem malé míry
* Prefix po- + si vyjadřuje větší míru, u sloves pohybových má funkci futurální a uplatňuje se tedy varianta popo- (popolézt) s významem malé míry
* Prefix pod- a synonymní prefix nedo- (nedocenit)
* Ustupuje nad- (nadtrápit zaniklo)

Soustava měrových formantů vypadá takto:

Velká míra

* Napovídat (+ gen.) – vedlejší význam distributivnosti
* Napovídat se
* popovídat si
* přehřát (větší míra než náležitá)

Malá míra

* napovědět
* poskakovat, poponést
* přiškrtit
* nedocenit, podcenit (menší míra než náležitá)

# Vidové funkce

* schopnost perfektivizace má slovesný prefix téměř vždy, jestli je připojitelný k infinitivní formě
* závisí také na sémantice slovesného základu: u sloves pohybových čistá perfektivizace možná není
* existují prefixy, které jsou čistě vidové, ale tato skupina není zcela jednolitá, mohli bychom rozlišovat např. význam dovedení děje do konce nebo do očekávaného výsledku, děj komplexně pojatý atd.
* prostě vidovou funkci mají během historické doby prefixy na-, o/ob-, po-, pro-, pře-, při-, roz(e)-, s(e)-, u-, vy-, z(e)-, za-

Deprefixace

Je zpětný slovotvorný postup, který slouží k potřebám vyjadřování vidu, spočívá v tom, že dokonavá prefigovaná slovesa tvoří vidové protějšky odpojením prefixu. Důležitým předpokladem je ale lexikální vyprázdnění prefixu (tozn. vznik čistě vidových předpon)

Geneze čistě vidových prefixů

* 1. Fáze: subsumpční stadium: vyjadřuje se v něm významový rys, který je součástí sémantiky slovesného významu samotného (prefix se jeví jako lexikálně prázdný, prostě vidový), např. prefix při- u staročeského přilnúti (ale naopak přibližovati sě)
* Přechod k jiné kvalitě naznačuje perfektivizační prefix na- (subsumpční je např. v nasytiti, kde prefix vyjadřuje míru, která je už jedním ze sémantických rysů základového slovesa)
* Prefix rezultativní je takový, který perfektivizuje sloveso bez modifikace jeho významu, ale k tomuto perfektivu existuje sekundární imperfektivum (přiblížiti se x přibližovati se)
* Čistě vidový prefix je takový, který pouze perfektivizuje, ale vidový protějšek tohoto slovesa je sloveso prosté (narodit se x rodit se)
* Někteří autoři (Komárek) existenci prázdného sufixu popírají (čistě vidového) a tvrdí, že lexikálně relevantní je každý prefix