**11. Vývoj deklinace adjektiv a zájmen**

Vypracovala: Kateřina Zástěrová

Použitá literatura: Stará čeština pro nefilology, Historická mluvnice češtiny, okruhy otázek dle Urválkové

**Jmenná deklinace adjektiválií (které útvary měly jmennou deklinaci, vývoj jednotlivých typů do nové češtiny)**

- nejčastěji se jednalo o o-kmenovou a a-kmenovou deklinaci, protože ty mohly vyjádřit všechny 3 gramatické rody. Vyskytuje se u přídavných jmen přivlastňovacích (bratróv, matčin), adjektiva typu chud, chuda, chudo, participia n-ová (nesen) a t-ová (bit)

* adj. přivlastňovací – jako relační adjektiva jsou sémanticky blízká substantivům. Dochované tvary máme pro singulár a některé duálové a plurálové tvary. Př. nad domem Davidovem, s bohem Abrahamovem. Dochovaly se jako tvary vlastních místních jmen, která začala být chápána jako subst. – toponyma na –ov a –ín (Benešov, Jičín). V nové češtině máme dochované tvary jmenné deklinace až na instr. sg. maskulina a neutra, kde je deklinace složená (s bratrovým)
* řadové číslovky typu čtver, pater – stejná situace jako u adj. přivlastňovacích, pův. tvary zachovány v sg. a potom nom. a ak. pl. Do nové češtiny se zachovaly nom. sg. i pl. a substantizované desatero
* adj. typu chud, chuda, chudo – přebírá v průběhu hist. češtiny složenou deklinaci (snaha odlišit se od substantiv). Jejich užití se omezovalo jen na přísudek a doplněk. Pro toto omezené užití se jich dochovalo jen velmi málo, některá se substantizovala (sucho, mokro, teplo, Polsko, leden, březen, duben, pecen…)
* participia n-ová a t-ová – se buď adjektivizovala a přebrala složenou deklinaci (učený), nebo se stala součástí slovesných tvarů (v této funkci vystupují jako nominativy či akuzativy – učiň mě spasena). Participia n-ová a t-ová byla obvyklá v doplňku. V současné češtině se objevují pouze adjektivizované složené tvary (je bitej), v českých nářečích se setkáme se jmenným neutrem po slovese mít (máme zameteno).

- Jo - a Ja- kmeny

* patří sem zbytky sklonění typu pěš, pěša, pěše. V historické době jsou už archaismy, objevují se jen v solitérních tvarech (pozdň, léň, nic). Během historické doby však převládly tvary deklinace složené. Jediný tvar, který se nám dochoval do dnešní doby, je spřežka zvláště, která vznikla z stč. vlášča (gen. vlášč) a předložky z (vlášče = vlastní)
* podle této deklinace se skloňovala jména jako Bezděz, Boleslav, původní mužské jmenné tvary přivlastňovacích adjektiv (Bezděd > Bezděz)
* obdobné sklonění měly komparativy a superlativy (chud, chuda, chudo > chuzí, chuzši, chúze) – těchto tvarů se užívalo v přísudku a doplňku

- ъjo a ъja – kmeny

* původně se tak skloňovala posesivní adjektiva typu psí, ovčí, boží, třetí (některé řadové číslovky), diví, velí. Po kontrakci při vzniku dlouhé koncovky přešly adj. ke složené deklinaci.
* do nové češtiny se zachoval jediný tvar, a to ve rčení „být ve psí“

- i-kmeny

* podle i-kmenů se skloňovala adj. číslovky tři a čtyři (u čtyř je situace ještě trochu složitější, v nom. a gen. m. měla číslovka konsonantické sklonění – nom. čtyřie, gen. čtyř)
* dnes číslovky převzaly tvary dle deklinace zájmenné (třech, čtyřech)

- u-kmeny

* skloňovaly se tak 3 maskulinní tvary: bliz, cěl, mlád. Už v historické době však nacházímetyto tvary adverbizované.

**Složená deklinace**

- je nejmladším typem sklonění. Její koncovky vznikly skládáním adj. deklinačních koncovek jmenných s postponovanými tvary zájmena j, ja, je. Vznik samostatné deklinace způsobilo stahování. (ne všechny vznikly jen stažením, některé byly analogicky přejaty).

A) tvrdá deklinace (adjektiva odvozená od o- a a-kmenů)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m.sg. | n.sg. | f.sg. | m.pl. | n.pl. | f.pl. | m.du. | n.du. | f.du. |
| 1. | Dobrý | Dobré | Dobrá | Dobr’í | Dobrá | Dobré | Dobrá | Dobr’iej | Dobr’iej |
| 2. | Dobrégo | | Dobré | Dobrých | | | Dobrú | | |
| 3. | Dobrému | | Dobr’iej | Dobrým | | | Dobrýma | | |
| 4. | Dobrý | Dobré | Dobrá | Dobré | Dobrá | Dobré | Dobrá | Dobr’iej | Dobr’iej |
| 6. | O dobr’iem | | O dobr’iej | O dobrých | | | Dobrú | | |
| 7. | Dobrým | | Dobrú | Dobrými | | | dobrýma | | |

- lok. sg. m. a n. o dobr’iem vznikl stažením (dobrě – jemь), tvar ale zanikl, protože měkká koncovka alternovala předchozí konsonant. Analogií byl utvořen tvar dobrém (podle mém).

- u gen., dat. a lok. sg. f. proběhlo vyrovnávání a byl zde použit genitivní tvar dobré. U pl. lokálu zase můžeme vysledovat, že se jedná o genitivní tvar. (na základě s analogií se zájmennou deklinací).

- rozsáhlé přejímání tvarů mezi složenou deklinací a zájmenným skloněním bylo možné, protože přídavná jména a zájmena jsou si syntakticky blízká.

B) Měkká deklinace

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m.sg. | n.sg. | f.sg | m.pl. | n.pl. | f.pl. | m.du. | n.du. | f.du. |
| 1. | Pěší | Pěšie | Pěšá/ie | Pěší | Pěšá/ie | Pěšie | Pěšá/ie | Pěší | Pěší |
| 2. | Pěšigo | | Pěšie | Pěších | | | Pěšú | | |
| 3. | Pěšiemu | | Pěší | Pěším | | | Pěšíma | | |
| 4. | Pěší | Pěšie | Pěšú | Pěšie | Pěšá/ie | Pěšie | Pěšá/ie | Pěší | Pěší |
| 6. | O pěšiem | | O pěší | O pěších | | | Pěšú | | |
| 7. | Pěším | | Pěšú | Pěšími | | | pěšíma | | |

- vznik deklinace je stejný jako u tvrdého typu. Stejně jako u vz. dobrý má plurál unifikované tvary v nepřímých pádech. (způsobeno hláskovým vývojem)

-nedostatek různorodých flektivních tvarů není v tomto případě problémový, adjektivum vystupuje vždy se substantivem, se kterým se shoduje, proto je pád vždy zřetelný.

**Zájmena ve staré češtině (dělení, deklinace, specifika)**

- Zájmenná deklinace je odlišná od substantivní i od složené, je plná výjimek

- zájmena rozdělujeme do 2 skupin: 1) z. bezrodá (já, ty, my, vy -> nelze u nich určit bez kontextu rod), 2) z. rodová (on, ona, ono, oni)

ad 1) Zájmena bezrodá

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jáz | Ty | My | Vy | Vě/va | \*va | - |
| 2. | Mne | Tebe | Nás | Vás | Najú | Vajú | Sebe |
| 3. | Mně/mi | Tobě/ti | Nám | Vám | Náma | Váma | Sobě |
| 4. | Mä/mě | Tä/tě | Ny | Vy | \*na/ny | Va\*/vy | Sä/sě |
| 6. | O mně | O tibě | O nás | O vás | Najú | Vajú | O sobě |
| 7. | Mnú | Tobú | Nám | Vámi | Náma | Váma | sobú |

- jsou starobylou vrstvou zájmen, proto je jejich flexe nepravidelná. Některé pády vznikají nejen připojováním přípon, ale i obměnou slovního základu (tzv. supletivnost)

- jáz se vyskytuje paralelně s já, ztrácí se ve 15. století. Hláskový vývoj postihl ak. mä > mě. I v zájmenech se objevuje genitiv-akuzativ – akuzativní tvar mě se projevil i v genitivu a genitivní tvar mne v akuzativu. Tyto tvary jsou rovnocenné. Dále se gen. – ak. projevil i u my a vy – akuzativní tvary ny a vy jsou v 16. století nahrazeny genitivním nás, vás.

- dativ \*si není pro starou češtinu doložen

- v 15. století začíná v instrumentálu převládat tvar tebú, sebú (je zachováván kmen)

- duál je už nepůvodní, není doložený nominativ va, ale vždy se užívá tvar vy.

ad 2) Zájmena rodová

- ovlivněná substantivní měkkou a tvrdou deklinací a složenou deklinací.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kto | Čso |
| 2 | Kogo | Čso, čego |
| 3. | Komu | Čemu |
| 4. | Kogo | Čso |
| 6. | O kom | O čem |
| 7. | Kým | Čím |

- tato zájmena ještě uchovávají staré rozlišování rodu na osobní (kto) a věcný (co)

- zájmeno kto nahradilo po zániku jerů tvar kъ. V nové češtině máme místo kto kdo – tento tvar vznikl analogií s příslovci kde a kdy.

- původním tvarem nom. a akuzativu u zájmena čso (co) je tvar č. Ten se nám dochoval v proč a nač. Nominativní tvar č byl nahrazen genitivním tvarem čso. Splynutím obou sykavek vznikl v 15. století tvar co. Novočeské nic poté vzniklo z ni – čso > ničse >nic.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m. sg. | n. sg. | f.sg. | m.pl. | f.pl. | n.pl. | du.m. | du.f. | du.n. |
| 1. | T(en) | To | Ta | Ti | Ta | Ty | Ta | Tě | Tě |
| 2. | Togo | Tog | Té | Těch | | | tú | | |
| 3. | Tomu | Tomu | Téj | Těm | | | Těma | | |
| 4. | Ten/ -t | To | Tu | Ty | Ta | Ty | Ta | Tě | Tě |
| 6. | O tom | O tom | O tej | O těch | | | Tú | | |
| 7. | Tiem | Tiem | Tú | Těmi | | | těma | | |

- tato deklinace už zachovává trojí gramatický rod, původní tvar sg. maskulina byl t (tъ). Stejně jako u předchozího typu, ani zde jednohláskový tvar nevyhovoval. Byl proto zesilován příponou ъnь (Tъnь > (vokalizace a zánik jerů) ten). Pouhé t bylo zachováno v adverbiu vetčas (v ten čas)

- v ženském rodě můžeme pozorovat vyrovnávání tvarů gen., dat. a lok. sg. (bez té, k té, o té). Na Moravě má podobu *tej*.Výhradně se používá (stejně jako adj.) ve spojení se substantivem, koncovky ukazovacích zájmen naznačují gramatickou shodu s podstatnými jménem.

- stejně se skloňovalo zájmeno on, ona, ono (ve významu ukazovacím, jako dnešní onen!). Zájmeno ono je od původu citoslovce upozorňovací (překládá se jím ecce!)

- dále se podle této deklinace skloňovaly číslovky jeden, dva, oba, zájmeno sám, sama, samo a plurál zájmena vši, všě, všě.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m.sg. | n.sg. | f.sg. | m.pl. | f.pl. | n.pl. | m.du. | n.du. | f.du |
| 1. | J (en) | Je | Ja (jě) | Ji | Ja (jě) | Jě | Ja (jě) | Ji | Ji |
| 2. | Jego | Jego | Jie | Jich | | | Jú | | |
| 3. | Jemu | Jemu | Jí | Jim | | | Jima | | |
| 4. | Jej / -ň | Je | Ju | Jě | | | Ja (jě) | Ji | Ji |
| 6. | O něm | O něm | O ní | O nich | | | Jú | | |
| 7. | Jím | Jím | Jů | Jimi | | | jima | | |

- původně se jednalo o zájmeno ukazovací, ale na konci praslovanštiny začalo zastávat funkci osobního zájmena (3. os.), se sufixem –ž se stalo zájmenem vztažným

- protože původní nominativy přestaly vyhovovat, jejich funkci převzalo ukazovací zájmeno on, ona, ono. Po předložkách je užíváno tvarů na n-

- tvary genitivu a zesílená podoba jejie, jejich mají specifickou funkci – vyjadřují posesivitu. Zprvu byly nesklonné, později se začal tvar jejie skloňovat podle pěšie. Tvary jeho a jejich byly vždy nesklonné, ale jejich přesun v slovosledu naznačuje, že byly chápány jako shodný přívlastek (bratr jeho > jeho bratr)

- s hláskovými změnami se objevují i v nové češtině. V průběhu vývoje na ně působily složené deklinace, ovšem v spisovné češtině se to neprojevilo.

- podle tohoto vzoru se skloňovala zájmena a druhové číslovky zakončené v tvaru maskulina na měkkou souhlásku:

* zájmeno náš, náša, náše – do nové češtiny se zachovalo celé skloňování, až na kvantitu hlásky á. Tento tvar byl zapříčiněn hláskovými změnami v průběhu vývoje - po zániku jerů se změnil počet slabik, porušil se původní stav a kvantita začala ustupovat. Zachovala je jedině v ak. sg. m. (náš). Na zájmeno dále působila deklinace složená (gen. pl. naších, dat. pl. naším). Stejně se skloňuje i zájmeno váš.
* zájmeno s(en) = tento – do staré češtiny se dochovalo jen ve zbytcích. Doložen je jen nom. s (dnes, letos). Ve staré češtině se vyskytoval v tvarech seho světa, do sie chvíle, si hi oni apod.
* zájmeno veš, vša vše – v sg. se skloňuje jako j (en), v plurálu jako t(en). V historické době je rozšiřován sufixy –chen, -kerý, -cek. Tyto tvary přejímají dále koncovky zájmena ten nebo koncovky adjektivní. Deklinace tohoto zájmena zaniká a vlastní podoba veš, vša, vše zůstává v ustrnulém tvaru.
* podobně se skloňovaly již zmíněné číslovky dvój, trój, obój, resp. pouze jejich stažené tvary (nestažené tvary přecházeli ke složené deklinaci). Z původních tvarů se do nové češtiny uchovalo pouze substantizované dvoje a troje a v českých nářečích tvar ve dví.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m.sg. | n.sg. | f.sg. | m.pl. | n.pl. | f.pl. | m.du. | n.du. | f.du. |
| 1. | Mój | Mé | Má | Moji | Má | Mé | Má | Moji | Moji |
| 2. | Mégo | | Mé | Mých | | | Mú | | |
| 3. | Mému | | Mej | Mým | | | Mýma | | |
| 4. | Mój | Mé | Mú/ moju | Mé | Má | Mé | Má | Moji | Moji |
| 6. | O mém | | O mej | Mých | | | Mú | | |
| 7. | Mým | | Mú | Mými | | | mýma | | |

- u tohoto typu se uplatilo v plné míře stažení, proto vytváří novou deklinaci. Silně tu působí tvrdé složené deklinace. V paradigmatu však přežívaly i některé nestažené tvary (moja, moje, moju). Jako novotvar se v 17. století objevuje moje (nom. a ak. pl. f.) a mí (nom. pl. mask.).

- nestažené tvary se objevují ve východní hanáčtině, východomoravských a slezských nářečích.