**1. S kterými pády se pojí předložky? Některé se mohou pojit se 2 pády.**

**Uveďte vždy alespoň 2 příklady konkrétních spojení předložky se substantivem v daném pádě.**

**1. S kterými pády se pojí předložky? Některé se mohou pojit se 2 pády.**

**Uveďte vždy alespoň 2 příklady konkrétních spojení předložky se substantivem v daném pádě.**

|  |  |
| --- | --- |
| **do** **2** (do kouta, do Berlína, do hradu, do písku) | **podle, podél** **2** (podél cesty, podle řeky) |
| **ke** **3** (ke dveřím, ke schodům, k půlnoci) | **pro** **4** (pro děti, pro Pavla) |
| **kolem** **2** (kolem domu, kolem půlnoci, kolem dvou tisíc) | **proti** **3** (proti budově, proti hřišti, proti obyvatelstvu) |
| **mezi** **4** (mezi budovy, mezi postel a stůl), **7** (mezi domy, mezi květinami) | **před** **4** (před dům, před vás), **7** (před domem, před vámi, před týdnem) |
| **na** **4** (na stůl, na střechu), **6** (na stole, na střeše) | **přes** **4** (přes potok, přes hodinu) |
| **naproti** **3** (naproti budově, naproti hřišti) | **při** **6** (při nás, při tom, při matce) |
| **o** **4** (vsadit se o peníze, zajímat se o literaturu), **6** (povídat/vyprávět o zážitcích) | s **7** (dříve i **2**, **4** – kdo s koho): s nimi, s Petrem  Dříve: s **2**. pádem ve významu „směrem dolů, z povrchu pryč: jet s kopce dolů, spadnou se střechy; dnes se ve **2**. pádě užívá zpravidla předložka *z*. |
| **ob** **4** (ob jeden dům, ob den) | **skrz/skrze** **4** (skrze sklo, skrze tento problém) |
| **od** **2** (od rána, od domu) | **vedle** **2** (vedle domu, vedle vás) |
| **okolo** **2** (okolo domu, okolo půlnoci, okolo dvou tisíc) | **z 2** (z domu, z kopce, z garáže) |
| **po** **4** (po okraj), **6** (po cestě, po okraji) | **za** **2** (za Přemyslovců, za Lucemburků) **4** (za stůl, za tuto hranici), **7** (za stolem, za touto hranicí) |
| **pod** **4** (pod stůl, pod tuto hranici), **7** (pod stolem, pod touto hranicí) | zpod, zpoza **2**: z(pod stolu, zpod kabátu)  (zpoza stolu, zpoza rohu) |

**2. V kterých pádech jsou podtržená slova? Napište pád číslicí do závorky za slovo.**

Na **úpatí** (**6**) Krušných hor, necelých 10 km severně od Karlových Varů, leží Hroznětín, dvoutisícové městečko, které patří k nenápadným, ale o to zajímavějším turistickým **cílům** (**3**) této oblasti. Má za sebou velmi dlouhou a pestrou **historii** (**4**), kterou dosvědčuje několik pozoruhodných **pamětihodností** (**2**), a zároveň je ideálním východiskem pro **túry** (**4**) do blízkých hor. Třeba k nedaleké rozhledně na Plešivci nebo až k červené krušnohorské **hřebenovce** (**3**), která vás dovede k dalším pozoruhodným lokalitám.

Hroznětín vznikl zřejmě koncem 12. **století** (**2**) jako osada při říčce **Bystřici** (**6**) , podél níž vedla tzv. Erfurtská obchodní stezka. Německy se osada nazývala Lichtenstadt a česky **Roznětín** (**1**), přičemž oba názvy připomínaly rozdělávání ohňů **kolonisty** (**7** ), kteří vypalovali **mýtiny** (**4** ) uprostřed hlubokých lesů. **Roku** (**2**) 1203 Přemysl Otakar I. věnoval jako **poděkování** (**1**) za vojenské **zásluhy** (**4**) velmožovi Hroznatovi, zakladateli tepelského kláštera a vlastníkovi rozsáhlých majetků v západní **části** (**6**) Českého království. Tento muž se ze všech **sil** (**2**) angažoval v klášterních **záležitostech** (**6** ), což však velmi vadilo loupeživým chebským **rytířům** (**3**), kteří ho zajali. A protože ho nedokázali přimět k zaplacení výkupného, nechali velmože roku 1217 zemřít **hlady** (**7**). Po Hroznatovi, později blahoslaveném, také ves posléze dostala současné **pojmenování** (**4** ), když na **počátek** ( **4**) jejího názvu přibylo písmeno „H“. Každý **pátek (4)** chodím večer cvičit. Trvá to dvě **hodiny**. (**4)** Celý **den** (**4)** pršelo.

**3. Jak zní první pád jednotného čísla/nominativ singuláru zvýrazněných zájmen?**

Městečko má za **sebou** (7; *se* nemá 1. pád) velmi dlouhou a pestrou historii, **kterou** (4; která) dosvědčuje několik pozoruhodných pamětihodností, a zároveň je ideálním východiskem pro túry do blízkých hor.

Hroznětín vznikl zřejmě koncem 12. století jako osada při říčce Bystřici, podél **níž** (2; jež) vedla tzv. Erfurtská obchodní stezka. Roku 1203 Přemysl Otakar I. věnoval jako poděkování za vojenské zásluhy velmožovi Hroznatovi. Tento muž se ze **všech (2; všechna)** sil angažoval v klášterních záležitostech, **což (1)** však velmi vadilo loupeživým chebským rytířům, kteří **ho** (4; on) zajali. A protože **ho** (4; on) nedokázali přimět k zaplacení výkupného, nechali velmože roku 1217 zemřít hlady. Po Hroznatovi, později blahoslaveném, také ves posléze dostala současné pojmenování, když na počátek **jejího** (2; její) názvu přibylo písmeno „H“.