Použitá literatura:

Petr, Jan a kol. *Mluvnice češtiny 1*. Praha: Academia a ČSAV, 1986. Oddíl slovotvorba

**ODVOZOVÁNÍ SLOVES**

* slovesa se tvoří v češtině především odvozováním
* v případě odvozování od substantiv se tak děje především pomocí:
* a) předpon
* b) přípon
* představují se pak kategorie **mutační** a **transpoziční, modifikační**

**ODVOZOVÁNÍ PŘEDPONAMI**

* Čistá prefixace je plně zastoupena kategorií **modifikační**

• **Typ Desubstantivní**:

* děj vyjádřený slovesem je charakterizován svým vztahem k substanci, vyjádřené základovým jménem podstatným a zároveň je modifikován významem předpony
* využívá se především předpon např.:
* na (nalodit se)
* o (ozvučit)
* od (odpeckovat)
* po (pobratřit se)
* z (zobrazit)
* za (zamoučit)

**ODVOZOVÁNÍ SLOVES PŘÍPONAMI**

**1. Kategorie mutační**:

**Odvozování sloves od podstatných jmen:**

* označují děj vzhledem k určité substanci
* patří sem zejména dvě kategorie mutační a transpoziční
* odvozovacím základem je pojmenování osoby (resp. živé věci vůbec – např. od parazit → parazitovat) nebo také vyjádření stavu (touha → toužit)
* **slovesa od jmen osob:**
* být někým tím, koho vyjadřuje základové slovo**:**
* počínat si tak, chovat se tak, jde tedy o vyjádření stavu nebo činnosti nositele děje
* často expresiva
* dva produktivní typy: formant –it (otročit) / formant –ovat (panovat)
* reflexivní morfém „se“ zesiluje expresivitu
* zpravidla vyjadřují jen jeden vid
* pomocí předpony za- a reflexivního formantu si vznikne specifický typ (začtveračit si, zakoketovat si)
* nejfrekventovanější jsou od mužského rodu (bláznit, frajeřit), zřídka ženského (kuklit se), střední rod nabývá rysu „rodit mladé“ (kotit se, telit se)
* často se tvoří prostřednictvím od názvů již odvozených (sad → sadař → sadařit), nejčastější přípony –ář, -ák (čtveračit), -ník (nádeničit), ad.
* alternace: krácení dlouhé samohlásky (čtverák – čtveračit), kvalitativní změna souhl. (sluha – sloužit), měkčí se souhl. (sedlák – sedlačit)
* dále slovesa typu s příponou –ovat se tvoří od zástupců povolání (kralovat, šéfovat)
* dnes došlo k lexikalizaci, např. hostovat (být hostem, ustáleno i v hereckém prostředí)
* stát se tím, koho vyjadřuje zákl. slovo:
* formanty –et/ět a –it/
* zbídačet, ovdovět (jde tedy o prefixálně-sufixální derivaci)
* vzmužit se
* učinit někoho tím, koho vyjadřuje základ, slovo / vyhlašovat někoho za toho, koho označ. zákl. sl.:
* formant –it: od jmen neodvozených (hostit, věznit) i, a to častěji, od jmen odvozených (zbídačit)
* slovesa od jmen neživých předmětů:
* jak od základů rodu mužského, ženského i středního
* vyjadřují tyto významy:
* jevit se, chovat se tak, jako slovo základové:
* neproduktivní typ, formanty –it (zrcadlit), -ovat (fosforeskovat)
* stát se tím, co vyjadřuje slovo zákl.:
* formanty –et/ět (kameně, varhanět, zbankrotět) konkuruje formant –it v hovorovém jazyce (zesílet / zesílit)
* učinit něco tím, co vyjadřuje sl. zákl. s eventuálním odstínem proměnit něco v něco jiného:
* formanty: -it/-nit (členit, zmáselnit), -ovat (kouskovat)
* odstín dávat něčemu určitý tvar (rosolovat)
* bezpředmětová slovesa atmosférických jevů:
* sněžit, časit se, chumelit se, mračit se
* užívat něčeho co vyžaduje zákl. sl. k činnosti jako jejího prostředku:
* formant –ovat (drátovat), -it (zvonit), -at( hlásat)
* dodávání látky (cukrovat, kytovat)
* lexikalizovaná (lyžovat, sáňkovat)
* mít to, co vyjadřuje zákl. slovo:
* formanty: -it (toužit), -et/ět (vonět), -at (spěchat)
* vydávat ze sebe to, co vyjadřuje zákl. slovo, trvá po dobu, po kterou se vyjadřuje slovesný děj
* formant –it (zářit), -ovat (světélkovat), et/ět (slzet)
* tvořit to, co vyjadřuje zákl. sl.:
* -it (plodit), -ovat (rýsovat), -at (hnisat)
* nacházet se na místě vyjádřeném zákl. slovem:
* -ovat (stolovat), -it (sídlit)
* časové okolnosti:
* -ovat (zimovat, koledovat, nocovat)

**2. Kategorie transpoziční:**

**Odvozování sloves od dějových substantiv:**

* slovesa odvozená od dějových substantiv označují děj, který má slovotvorný význam konat, provádět činnost označenou dějovým substantivem
* tento postup se charakterizuje jako zpětná transpozice – neboť můžeme slovotvorně korelaci: dějové substantivum → sloveso interpretovat i jako motivaci dějového jména slovesem:
* př. hřmotit → hřmot → provádět hřmot → hřmotit
* primární pojmenování děje tak představuje sloveso, tím je motivováno na něm založené dějové jméno, chceme-li nově vyjádřit činnost z dějového jména v primární podobě, dochází k zpětné transpozici dějového subst. v sloveso
* existuje dnes řada sloves odvozených od dějových jm., která ztratila dějový význam a vyjadřují stav nebo vlastnost, u nichž míru dějovosti nelze určit jednoznačně – řadíme jej pak ke kategorii mutační.
* sloveso odvozené od dějového substantiva se vykládá ve slovnících mnohdy jako univerbizované spojení slovesa významově prázdného a dějového substantiva (např. cestovat – podnikat cestu, být na cestách)
* odvozování je představeno 4 typy:
* formanty –ovat (cestovat, obchodovat), -it (cvičit, bouřit, varianta –nit – řečnit), -at (třepotat se), -et (večeřet)