**Mluvnický zápor**

1. **Mluvnický zápor**
* popírá buď obsah věty, nebo větného členu
1. Záporné věty obsahují **určitý tvar slovesný záporný** (se zápornou předponou ne-). Např. Tu píseň neznám.

**Záporka ne- se spojuje**:

* v minulé čase a v podmiňovacím způsobu přítomném s tvarem (příčestím) významového slovesa, např. *nepodíval jsem se, nepodíval bych se*,
* v budoucím čase a v tvarech trpného rodu s tvarem pomocného slovesa být, např. *nebudu se dívat, nejsem přihlášen*
* u jmenného přísudku se sponou (být), např. *není, nebyl zdráv*
1. Někdy **se nepopírá obsah celé věty**, nýbrž **jen některý větný člen**. Tento zápor se vyjadřuje zpravidla záporkou ne- . Např. *Stalo se to ne mou vinou*.
2. **Slovní zápor (lexikální)**

– záporný význam je součástí věcného významu slova a vyjadřuje se záporkou ne – např. – nekuřák, nepravý, nepřítel, nejeden.

Někdy již ani slovo bez záporky ne – neexistuje nebo je zcela zastaralé, má věcný význam samostatný, např. nenávidět (není návidět), nesmírný, nemluva; smírný a mluva mají věcný význam samostatný.

**Setká – li se ve větě zápor mluvnický se záporem slovním, význam věty je kladný (s náznakem neurčitosti)** Např. *To není neštěstí.*