**Lingvistická typologie** – studuje a klasifikuje jazyky na základě jejich strukturních vlastností. Zařazuje jazyky do skupin např. podle morfologických vlastností, podle způsobu používání zvuků, přízvuku apod.

Jazyky se přiřazují k určitému typu pomocí převládajícího rysu. Je obvyklé, že jazyky mají rysy více skupin.

**Finština** (finsky *suomi* nebo *suomen kieli*) je úřední jazyk ve Finsku, patří do skupiny ugrofinských jazyků.

**Morfologická typologie** – třídění jazyků podle jejich gramatické stavby.

Jazyky se dělí na **analytické** (také nazývané izolační) a **syntetické**. Finština patří do skupiny **syntetických** jazyků - tzn. slova se skládají z více morfémů, syntetické jazyky používají skloňování a časování, na rozdíl od analytických jazyků (např. angličtiny), které používají pomocná slova.

Syntetické jazyky se dále dělí na **flektivní** a **aglutinační**. Finština patří mezi aglutinační jazyky. Aglutinační typ jazyka se vyznačuje velkým používáním afixů, z nichž každý má jen jednu funkci; vyjadřuje jen jednu gramatickou kategorii (např. *talo****ssani*** – v *mém domě*. Talo je kmen slova, *-ssa* je přípona, která znamená *v*, *-ni* je posesivní přípona, která znamená *můj*), na rozdíl od flektivních jazyků, ve kterých může mít jeden afix víc funkcí (např. italské parl**ó** – koncovka *ó* značí zároveň oznamovací způsob, třetí osobu jednotného čísla a minulý čas dokonavý). U aglutinačních jazyků také nedochází k hláskovým změnám, přípony jsou volně připojeny ke kořeni.

**Fonologická typologie** – dělí jazyky podle tónu, přízvuku, systému samohlásek a souhlásek a dalších charakteristik.

Finština nepatří k tónovým jazykům (jazyky, ve kterých výška tónu určuje význam), místo toho využívá přízvuk (důraz na jedné slabice slova). Přízvuk ve finštině je, podobně jako v češtině, nepohyblivý, na první slabice slova. Intonace věty je většinou klesající, a to i v případě otázek. V některých oblastech Finska ale převážně mladí lidé pod vlivem cizích jazyků (hlavně angličtiny) vyslovují otázky se stoupavou intonací.

* **Vokálová harmonie** – samohlásky v afixu se přizpůsobí těm v kořenu slova.

Finština má tři skupiny samohlásek: přední (ä, ö, y), zadní (a, o, u) a neutrální přední (e, i). Slovo, které v sobě kombinuje přední a zadní samohlásky, není možné. Neutrální samohlásky se mohou připojit k oběma skupinám. Tudíž ve finštině přípony existují vždy ve dvou variantách. Pokud se ve slově nacházejí pouze neutrální přední samohlásky, používá se sufix s předními samohláskami (např: talo - talo**ssa**, hyvä - hyvä**ä**, sieni - siene**ssä**).

* **Zdvojené hlásky** – zdvojené samohlásky se prodlužují (aa se vyslovuje jednoduše jako české á); ve finštině existují i dvojhlásky ze souhlásek (gemináty), které se také vyslovují dlouze. Možné zdvojené souhlásky ve finštině jsou: ll, kk, rr, tt, ss, mm, pp, nn. Tyto zdvojené hlásky ovlivňují význam slov (např.*palo* - *požár*, *pallo* - *míč*).

Gemináty můžeme najít i v jiných jazycích, např. v italštině.

* **Dvojhlásky** – finština má na rozdíl od češtiny mnoho dvojhlásek – ai, ei, oi, ui, yi, äi, öi, au, ou, eu, iu, äy, öy, ey, iy, ie, yö, uo

**Slovosledná typologie** – jeden z nejběžnějších způsobů klasifikace jazyků spočívá v určení slovosledu, který může být buď pevný nebo volný. Pro jazyky s bohatou flexí, jako jsou flektivní a aglutinační jazyky, je charakteristický volný slovosled. Finština má tedy volný slovosled, pořadí slov ve větě se může změnit, aniž by ovlivnilo význam. Přesto je ale slovosled důležitý, protože změnou pořadí slov můžeme např. dát důraz na určité slovo.

Zdroje:

Finština/Suomen kieli. *Lingvopedie: lingvo.info* [online]: <https://lingvo.info/cs/lingvopedia/finnish>

Language clasification, typology. *Babylon: lingvo.info* [online]: <https://lingvo.info/en/babylon/typology>

Analytické versus syntetické jazyky. *Profi překladatel* [online]: <https://profiprekladatel.cz/cs/:1861/analyticke-versus-synteticke-jazyky:2417/>

KORPELA, J. K. Introduction to Finnish. *Jukka K. Korpela: IT and Communication – Datatekniikka ja viestintä* [online]: <http://jkorpela.fi/finnish-intro.html>

KORPELA, J. K. Finnish pronunciation. *Jukka K. Korpela: IT and Communication – Datatekniikka ja viestintä* [online]: <http://jkorpela.fi/finnish.pronunciation.html>