**Vývojové tendence v současné české morfologii**

Jde pouze o výběr příkladů z Internetové jazykové příručky (jsou to přímo zkopírované úryvky)

<https://prirucka.ujc.cas.cz/>

**Adjektiva**

## Konkurence konstrukcí typu jsem dojatý × jsem dojat

**Přídavná jména jako dojatý, nesený, upravený a další, která jsou odvozena z příčestí trpného, tedy z tvarů dojat, nesen, upraven, si v dnešní češtině konkurují. Konstrukce typu jsem dojatý (= sponové sloveso být + přídavné jméno) se výrazně prosazují na úkor konstrukcí s tvary příčestí trpného (jsem dojat = opisné pasivum).** Významové rozdíly mezi oběma konstrukcemi se postupně stírají. Níže popsané způsoby jejich užívání mají charakter preferencí platných pro kultivovanou varietu češtiny, nikoli charakter striktních pravidel. Pro volbu konstrukce je nejdůležitějším činitelem to, zda chceme vyjádřit a) děj, b) jeho výsledek, popř. c) vlastnost.

1. Chceme‑li vyjádřit děj, dáváme přednost opisnému pasivu, a to zejména v projevech psaných: Objednávky byly/jsou/budou vyřizovány postupně. Sazenice byly/jsou přesazovány a pravidelně přihnojovány. Hovorověji: vyřizované, přesazované, přihnojované.
2. Chceme‑li vyjádřit výsledný stav (tj. stav jako výsledek předcházejícího děje), dáváme rovněž přednost opisnému pasivu, zejména v psaných projevech: Byt byl/je/bude zapečetěn. Jsem objednán na osmou hodinu k lékaři. Všechny programy byly/jsou/budou aktivovány. Hovorověji: zapečetěný, objednaný, aktivované.
3. Chceme‑li vyjádřit stav chápaný jako vlastnost podmětu, užijeme jmenné konstrukce se sponou. Mezi následujícími dvojicemi vět je významový rozdíl: Včera byla místnost uzavřena (= v předešlých dnech byla otevřená) × Včera byla místnost uzavřená (= včera místnost nikdo neotvíral). — Včera byla jednání uzavřena (= včera jednání skončila, byla ukončena) × Včera byla jednání uzavřená (= včera se konala neveřejná jednání).

Přestože krátké (příčesťové) formy ustupují z užívání, a to i ze spisovného úzu, bylo by škoda, abychom se zcela vzdávali rozdílů mezi formami opisného pasiva a adjektivními tvary po sponě být, protože jsou schopny, byť v různé míře, vyjádřit rozdílné významy. Příklady uvedené výše to zřetelně dosvědčují.

**Diskuse o možných změnách v kodifikaci – výsledky ankety kolektivu UJČ AV ČR**

Většina respondentů se přiklání k tomu, že kodifikaci má ovlivňovat především většinový úzus, v úvahu by měly být brány i jiné faktory (systémovost, historický vývoj, potřeby školní výuky). Kodifikace by měla odrážet aktuální normu, současně norma má působit na kodifikaci.

Postoje ke konkrétním jevům v deklinaci adjektiv:

– koncovka *-ej* na místě *-ý* u adjektiv typu mladý (*velkej*, *malej*) nebyla akceptována pro kodifikaci