**Přísudek** (*predikát*)

Přísudek je základní větný člen vyjadřující děj, činnost, stav, vlastnost **podmětu**.

**1. Struktura přísudku**

Podle struktury rozlišujeme přísudek **slovesný jednoduchý a složený, přísudek slovesně-jmenný (jmenný se sponou)** a **jmenný.**

**a)** **Slovesný přísudek**

**Jednoduchý slovesný přísudek** je tvořen pouze jedním slovesem:

● jednoduchým slovesným tvarem: ***Přijdu*** *co nejdříve. Ještě nikdo* ***neodchází****.* ***Vraťte*** *se nejpozději do tří hodin.*

● složeným slovesným tvarem: ***Přišel jsem*** *o něco později. Kdy* ***budete odcházet****? Les* ***je*** *zcela* ***zničen*** *vichřicí. Nejraději* ***bych*** *tam* ***zatelefonoval*** *hned teď.*

**Složený slovesný přísudek** bývá tvořený:

● určitým tvarem modálního slovesa *moci*, *smět*, *chtít*, *muset*, *mít* a infinitivem plnovýznamového slovesa: *Hosté toho* ***chtěli*** *přirozeně* ***vidět*** *co nejvíce.* ***Musíte se*** *na tu zkoušku důkladně* ***připravit****. Člověk* ***by si měl poradit*** *v každé situaci. Do této části budovy teď nikdo* ***chodit nesmí****.* *V dobrém revíru* ***může*** *lovec* ***zvednout*** *za den tak na dvacet koroptví.*

● určitým tvarem fázového slovesa *přestat*, *začít*, *zůstat* a infinitivem plnovýznamového vždy nedokonavého slovesa: *Studenti* ***se začali scházet*** *před posluchárnou. Můj bratr konečně* ***přestal kouřit****. Vítězslav* ***zůstal sedět*** *jako přikovaný.*[[1]](#footnote-1)

**Poznámka:**

*Chtít*, *začít*, *zůstat* mohou být i slovesy plnovýznamovým: ***Nechcete*** *ještě kávu? Film* ***začal*** *asi před půl hodinou.* *Patrik* ***zůstal*** *přes víkend v Bratislavě.*

**b)** **Slovesně-jmenný přísudek** (**přísudek jmenný se sponou**)

Je tvořen sponovým slovesem *být*, *bývat*, *stát*, *stávat* *se* a jmenným výrazem – podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, příslovcem nebo slovesným infinitivem.

● **Slovesně-jmenný přísudek** **´*být*, *bývat* + podstatné jméno´**

Přísudkové podstatné jméno bývá nejčastěji v **1.** **nebo v 7. pádě**.

° Podstatné jméno **v 1. pádě** bývá součástí přísudku:
– který vyjadřuje **vlastnost pokládanou za trvalou**, např. **přiřazuje** podmět **k určitému druhu**: *Pomeranč* ***je tropické ovoce****. Tuleň grónský* ***je savec*** *přizpůsobený životu ve vodě tvarem těla i končetinami. Jeho matka* ***byla Slovenka****.*; nebo podává **definici** toho, co je vyjádřeno podmětovým jménem: *Lingvistika* ***je nauka*** *o jazyce. Spektrometr* ***je přístroj*** *na rozklad světla. Ta stavba s věžemi vzadu* ***je*** *Týnský* ***chrám****.*

– který podmět **citově hodnotí**: *Ten člověk* ***je*** *snad* ***blázen****. Hostinský* ***býval veselá kopa.***

– ve větě, ve které je **podmětem zájmeno *to*, *toto***: ***To je*** *hlavní* ***důvod*** *našeho příjezdu.* ***Toto******je původce*** *chřipkové epidemie*.

° Podstatné jméno **v 7. pádě** bývá součástí přísudku:

– který vyjadřuje **vlastnost platnou aktuálně**: *Lucie Bílá* ***je*** *v současnosti naší nejlepší* ***zpěvačkou****. Ernest Hemingway* ***byl*** *i vášnivým* ***rybářem****.*

– jehož **jmenná část** pojmenovává **prostředek**, nástroj: *Psí spřežení bylo kdysi na Aljašce jediným* ***dopravním prostředkem****. Jediným hudebním* ***nástrojem*** *této skupiny bylo piano. Tyto modely aut a letadel* ***jsou*** *dnes spíše* ***hračkou*** *pro děti.*

**Tip:**

V některých větách s podmětem a slovesně-jmenným přísudkem s podstatným jménem v 1. pádě nemusí být jednoznačné, který z dvou výrazů v 1. pádě je podmětem a který součást přísudku. V takovém případě se doporučuje zkusit nahradit podstatná jména v 1. pádě 7. pádem: přísudkovým podstatným jménem je to, u kterého toto nahrazení 1. pádu 7. pádem přichází v úvahu, např.: ***Hajný byl*** *v této organizaci* ***hospodář****. //* ***Hajný byl*** *v této organizaci* ***hospodářem***., ale nelze užít větu: \* ***Hajným******byl*** *v této organizaci* ***hospodář****.*

° Méně často bývá v přísudku podstatné jméno **ve 2. pádě** nebo **v pádě předložkovém**.

– Je-li v přísudku podstatné jméno ve 2. pádě, bývá vždy rozvito přívlastkem: *Hajný Vítězslav byl* ***postavy neveliké****.* *Mnohá slova v současné češtině jsou* ***latinského původu****.* *Jeho rodiče* ***jsou*** *pravděpodobně* ***národnosti polské***. *Já* ***jsem byla******jiného******názoru****.*

– Příklady s předložkovým pádem podstatného jména v přísudku: *Tyto potraviny* ***jsou bez cukru***. *Cena toho auta* ***je kolem******dvou set padesáti tisíc***. *Tento spray je hlavně* ***proti komárům****. Tyto boty* ***jsou*** *spíše* ***na sport*** *než na běžné nošení*. *Hodnota nového rodinného domu* ***je*** dnes ***přes dva milióny korun***. *Běhat v takovém dešti* ***je o zdraví***. *Ten dárek* ***je pro*** *vašeho* ***Pavlíka***. *Ti lidé byli* ***o hladu*** *několik dní*.

**Slovesně-jmenný přísudek** **´*být*, *bývat* + přídavné jméno´**

Přísudkové přídavné jméno bývá zpravidla v 1. pádě: *Výkony cyklistů* ***byly*** *v nepříznivém počasí* ***obdivuhodné****. Vzpomínky na nedávné události* ***jsou*** *stále* ***čerstvé***. *Spodní listy této rostliny* ***jsou*** *výrazně* ***řapíkaté***. *Zahrada* ***byla vytvořená*** *v japonském stylu. Půda v této oblasti* ***je bohatá*** *na minerální látky*.

**Poznámka:**

Je-li součástí přísudku přídavné jméno přivlastňovací, může být nahrazeno 2. pádem podstatného jména, od kterého bylo odvozeno. Toto přísudkové podstatné jméno ve 2. pádě bývá zpravidla rozvito přívlastkem:

*Ty boty jsou* ***Pavlíkovy****.* – *Ty boty jsou* ***našeho Pavlíka***; *Ta almara bývala dříve* ***babiččina***. – *Ta almara bývala dříve* ***naší babičky****.*

● **Slovesně-jmenný přísudek** **´*být*, *bývat* + zájmeno´**

Zájmena v přísudku mohou být v 1. pádě: *To je* ***on****.* *To auto ale není* ***naše***. i v jiném tvaru: *Konkrétní řešení* ***bude*** *jen* ***na vás***. ***Na co*** *je tento přístroj?* ***Pro mě*** *tak náročné cesty už* ***nejsou****.*

● **Slovesně-jmenný přísudek** **´*být*, *bývat* + číslovka´**

Součástí přísudku bývají číslovky řadové: *Hlavní favorit závodu* ***byl*** *nakonec v cíli až* ***druhý****.* *Naše družstvo* ***bylo*** *v této soutěži* ***čtvrté***; základní určité i neurčité: *Dětí* ***bylo*** *ve třídě asi* ***dvacet****.* ***Bude*** *jich tam určitě* ***hodně****.*

● **Slovesně-jmenný přísudek** **´*být*, *bývat* + příslovce´**

Součástí přísudku bývají příslovce původní: ***Není*** *na jahody ještě* ***brzy****? Zítra už bude asi* ***pozdě***. *Kamarádka* ***byla*** *z té nečekané zprávy celá* ***pryč***; příslovečné spřežky: *Nic není* ***zadarmo***. i příslovce odvozená od přídavných jmen: *Příští týden už* ***bude*** *konečně* ***hezky***. *Na horách* ***je*** *vždy* ***krásně****.* Příslovce odvozená od přídavných jmen mají v přísudku často podobu tzv. predikativ (o tom viz kapitola 5.1.7): *Venku dnes bylo* ***deštivo****. Bylo mi z toho* ***smutno****.*

● **Slovesně-jmenný přísudek*****´být*, *bývat* + infinitiv´**

Infinitivní součást přísudku tvoří většinou sloveso smyslového vnímání *vidět, slyšet, cítit*. Přísudek ´*být* + infinitiv´ vyjadřuje většinou možnost: *Odtud* ***je*** *dobře* ***vidět*** *Říp.* (= *Odtud je možné* / *můžeme dobře vidět Říp*.) ***Je*** *zde* ***cítit*** *plyn. Hudbu* ***je*** *odtud* ***slyšet*** *velmi slabě*.

Sloveso *být* nemusí být v přísudku vždy slovesem sponovým, může být i slovesem plnovýznamovým:

– s významem ,existovat´: *I takoví lidé mezi námi* ***jsou****. Strašidla a duchové přece* ***nejsou****. Žádná jiná omezení tady* ***nejsou****.*

– zastupujícím jiné plnovýznamové sloveso ve větách s příslovečným určením místa: *Tatínek* ***je*** *v zahradě.* (*Tatínek* ***odpočívá*** *v zahradě./Tatínek* ***pracuje*** *v zahradě*.); *Dědeček je* *v lázních*. (*Dědeček se léčí v lázních*.). *Kočka* ***je*** *na střeše.* (*Kočka* ***leží*** *na střeše*.)

● **Slovesně-jmenný přísudek*****´stát se*, *stávat se* + podstatné jméno** **(zájmeno, přídavné jméno)´**

Sponové sloveso stát se, *stávat se* pojí výhradně s 7. pádem: *Oba hrdinové* ***se stali terčem*** *vtipkování svých kolegů. Moje známá* ***by se*** *ráda* ***stala sochařkou****.*

S přídavným jménem se sponové sloveso *stát se*, *stávat se* pojí méně často: *Časem* ***se*** *paní* ***stala*** *v domě nepostradatelnou. Bolest* ***se stávala nesnesitelnou****.*

**Upozornění:**

Jmenná část přísudku může být vyjádřena vedlejší větou: *Obloha byla* ***jako vymalovaná****./Obloha byla,* ***jako by ji vymaloval****. Bylo mi* ***na omdlení****./Bylo mi,* ***jako bych měla omdlít****.*

**c)** **Jmenný přísudek**

Bývá ve větách, v nichž je spona *být* vypuštěna: *Mladost* ***radost****. Sliby* ***chyby****. Můj dům* ***můj hrad****. Práce kvapná* ***málo platná****. Čistota* ***půl zdraví.*** *Škola* ***základ*** *života****.*** *Duben –* ***měsíc*** *lesů.* Platnost takových vět je většinou nadčasová.

**d)** **Slovesný přísudek** je někdy nahrazen zvukomalebným **citoslovcem**: *Vrabec* ***frnk*** *na střechu. Žába* ***žbluňk*** *do vody. Děti* ***frrr*** *na hřiště*.

1. Sloveso *zůstat* řadí mezi fázová slovesa jen některé práce (např. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J. v *Encyklopedickém slovníku češtiny*, srov. seznam literatury). [↑](#footnote-ref-1)