**Bezpodmětové = jednočlenné věty**

**●** Za základní typ je v češtině považována věta, jejímiž základními větnými členy jsou podmět a přísudek (základní skladební dvojice). V současných mluvnických pracích se upřednostňuje název **věta podmětová**, stále se užívá i termín **věta dvojčlenná**.

**●** V češtině jsou však také věty, jejichž základním členem je sloveso v určitém tvaru, tj. takové sloveso, které může plnit funkci přísudku, avšak současně jde o sloveso, které se nepojí s podmětem a často se s ním ani pojit nemůže. Proto je pro tyto věty dnes užíván název **věty bezpodmětové**, stále se užívá i termín **věta jednočlenná**.

**Vysvětlení:** podmět a přísudek jsou větné členy, které se navzájem předpokládají

**Klasifikace bezpodmětových vět**

Podle původu rozlišujeme:

– věty **primárně bezpodmětové**/**jednočlenné**, u kterých je bezpodmětová podoba původní,

– věty sekundárně bezpodmětové, které vznikly odsunutím původce (činitele) děje z místa podmětu.

Věty primárně bezpodmětové/jednočlenné hodnotíme:

– podle významu: charakterizují přírodní a atmosférické děje a stavy, pojmenovávají části dne nebo změny v průběhu dne, čas, fyzické nebo psychické stavy apod.

– podle stavby přísudku: základním členem může být plnovýznamové sloveso nebo sloveso sponové se jmenným výrazem (obdoba přísudku jmenného se sponou)

**A.** **Primárně bezpodmětové/jednočlenné věty**

**1.** **Vyjádření základních přírodních a atmosférických jevů**

**a)** Věty s plnovýznamovými slovesy: *Prší. Mračí se. Mrzne. Rozpršelo se. Zamračilo se*.

**b)** Věty se sponovým slovesem a jmenným výrazem: *Je teplo. Je jasno. Je zamračeno.*

**2.** **Pojmenování částí dne, změn v průběhu dne**

**a)** Věty s plnovýznamovým slovesem: *Rozednívá se.* *Vyjasňuje se.* / *Jasní se.* *Stmívá se*. *Rozednilo se*. *Vyjasnilo se. Setmělo se.*

**b)** Věty se sponovým slovesem a jmenným výrazem:. *Je ráno. Byl večer. Bylo (pozdní) odpoledne.*

**3.** **Vyjádření procesů a událostí s konkrétním původcem**.

Tento význam mají věty s plnovýznamovým slovesem *natéct*, *zatékat, napršet*, *uhodit*, *zatékat* v neosobním tvaru: *Při té bouřce tenkrát* ***uhodilo*** *blízko našeho domu.* *V sobotu konečně pořádně* ***napršelo***. *Do staré fary* ***zatéká*** *ze všech stran. Do této borovice kdysi* ***uhodilo****.*

**4.** **Vyjádření času**

Čas vyjadřují výhradně spojení sponového slovesa se jménem, tj. obdoba přísudku jmenného se sponou: *Je čtvrtek. Teď je březen. Zítra bude úterý. Byl rok 1985*; hodiny: *Je pět hodin.* // *Je pět. Bude půl šesté.*

**5.** **Vyjádření věku**

Věk vyjadřují spojení sponového slovesa se jménem:´*být* + číslovka´/´*být* + číslovka + *rok*´: *Petrovi bude zítra čtyřicet let.*/*čtyřicet*. *Naší Janičce teď byly tři roky.*/*tři.*

**6.** **Vyjádření fyzických a psychických stavů živých organismů a procesů v nich**

V těchto větách bývá vyjádřen též proživatel jménem nebo zájmenem ve 3., 4. nebo v 7. pádě.

**a)** Věty s plnovýznamovým slovesem: *Petrem zaškubalo. Přeskočilo vám? Píchlo mě v zádech. Dělá se mi špatně. Otrnulo mu.*

**b)** Věty se sponovým slovesem a jménem: *Je mi už dobře. Petrovi bylo nevalně.*

**7.** **Vyjádření zájmu, zaměření na něco**

Tyto významy bývají vyjádřeny slovesy:

**a)** *dařit*, *vést* v neosobním (zvratném) tvaru: *Pacientovi už* ***se daří*** *lépe. Vám* ***se*** *vede dobře?*

**b)** *jít*, *jednat se* (ve spojení s  pádem *´o +* 4. pád): *V tomto případě* ***šlo*** *o něco víc.* ***Jedná se*** *o různé zvyky, tradice, obyčeje.*

**c)** *záležet*: *Opravdu mi* ***záleží*** *na utajení celé záležitosti.*

**8. Věty se zvratným tvarem (nezvratného) slovesa vyjadřující osobní postoje k procesu nebo stavu, pocity**

Součástí vět je proživatel vyjádřený tvarem 3. pádu a příslovce *dobře*, *špatně*, *zle* apod. *Studovalo se mi tam docela dobře. Tuto noc se mi nespalo nejlépe. Sedí se vám pohodlně?*

**9.** **Vyjádření rychlého nástupu události**

Rychlý nástup události je vyjádřen slovesy *dojít*, *docházet* v neosobním tvaru spolu s výrazy spojením ´*k* + 3. pád´ nebo ´na + 4. pád´: *Při neopatrné manipulaci se zařízením může* ***dojít k výbuchu*** *páry. Po přestávce* ***došlo na pana*** *Kaplana*.

**10. Vyjádření modálních významů**

Tyto významy vyjadřují věty, jejichž základním členem je spojení´být + infinitiv´: *V jeho hlase bylo slyšet úlevu. Z trávníku* ***bylo cítit*** *syrovou zem.*[[1]](#footnote-1)

**B.** **Sekundárn ě bezpodmětové/jednočlenné věty**

**1.** **Věty s opisným pasivem ve tvaru středního rodu**

Vyskytující se méně často, jsou typické pro styl publicistický nebo pro text dokumentů blížících se svým charakterem stylu administrativnímu: *O každé žádosti o azyl* ***bylo rozhodováno*** *samostatně. Následující den* ***bylo jednáno*** *o smíru mezi oběma stranami. O plnění dohody* ***nemělo být hovořeno****.*

**2.** **Věty vyjadřující děj přisuzovaný tzv. všeobecnému původci**

*V této firmě* ***se*** *někdy* ***pracuje*** *i v sobotu. V televizi* ***se o tom mluví*** *pořád*

**3.** **Věty s neosobním slovesným a původcem odsunutým z pozice podmětu**

Původce je vyjádřen většinou 7. pádem nebo tvarem ´po + 6. pád´: *Na chodbě vonělo parfémem. / po parfému. Na mýtině v lese vonělo jahodami. / po jahodách.*

1. Tyto věty se vyskytují též v podobě vět podmětových, které jsou však považovány za hovorové: *V jeho hlase byla slyšet úleva. Z trávníku byla cítit syrová zem.*  [↑](#footnote-ref-1)