**Přídavná jména = Adjektiva**

= vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem, anebo jejich význam blíže určují

**Druhy přídavných jmen** \_ tvrdá (vzor mladý), měkká (jarní), přivlastňovací (otcův, matčin)

**Mluvnické významy** – pád, číslo, rod (vzor)

**Skladba** – PKS, D, jmenná část přísudku

**Koncovky příd. jmen přivlastňovacích rodu mužského životného ve 4. p.**

1.p. mn. č. ,rod muž**. – Petrovi sourozenci**

4.p. mn.č., rod muž. **– Petrovy sourozence**

**Petrovy návrhy –** muž. než. r. , **Petrovy hry-** ženský rod

**Stupňování přídavných jmen**

**Pravidelné stupňování** – trojí stupeň vlastností, vyjádření míry vlastnosti

1. stupeň **= pozitiv** př. milý, sladký, dokonalý
2. stupeň **= komparativ** př. milejší, sladší, dokonalejší
3. stupeň **= superlativ** př. nejmilejší, nejsladší, nejdokonalejší
* často dochází ke změně souhlásky, př. hluchý – hlušší, tichý – tišší, drahý – dražší

**Nepravidelné stupňování**

př. dobrý – lepší – nejlepší

špatný – horší – nejhorší

více X méně – **stupňování opisem** (pravděpodobný – 2. stupeň pravděpodobnější nebo více pravděpodobný)

\*1. a 5. pád r. muž. životného, mn. č. přídavných jmen tvrdých se některé souhlásky před koncovkou mění:

* k v c – hezký – hezcí
* ch – š – hluchý – hlušší
* h v z – drahý – drazí
* ský v ští – arabský – arabští
* cký v čtí – mladický – mladičtí
* čký v čcí – maličký - maličcí

**Zájmena a číslovky**

**Zájmena (Pronomina)**

= zastupují podstatná a přídavná jména. Mají tedy ve větě stejnou funkci jako podstatná a přídavná jména.

**Skloňování**

\* **zájmena bezrodá** (já, ty, my, vy, se) a mají zvláštní skloňování

**\*zájmena rodová -** ostatní zájmena skloňujeme podle tvaru ve 2. pádě podle vzoru zájmenných (ten, náš) nebo podle vzorů přídavných jmen (mladý, jarní)

**\*zájmena přivlastňovací -**  zájmena jeho a jejich se neskloňují

Zájmena svými tvaru vyjadřují pád, číslo, rod = **zájmena rodová** (zájmena bezrodá mají pro všechny rody jeden tvar)

**Druhy zájmen**

1.  **Osobní** – já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ona, ony + zvratné zájmeno se, si

2.  **Přivlastňovací** – můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj

3.  **Ukazovací** – ten, ta, to, tenhle, takový, týž, tentýž, sám

4.  **Tázací** – Kdo?, Co? Jaký? Který? Čí?

5.  **Vztažná** – kdo, co, jaký, který, čí, jenž

6.  **Neurčitá** – někdo, něco, nějaký, něčí

7.  **Záporná** – nic, nikdo, nijaký, ničí, žádný

**Skloňování zájmena JÁ**

* 1.P. JÁ
* 2.P. MĚ, MNE
* [3.P.MNĚ](http://3.p.mně/), MI
* 4.P.MĚ,MNE
* 6.P. MNĚ
* 7.P. MNOU

**Číslovky (Numeralia)**

= určují počet, pořadí nebo násobnost v textu

**Číslovky určité** (dají se vyjádřit čísly) a **neurčité** (nedají se vyjádřit čísly) – př. dva, mnoho

Některé číslovky vyjadřují **rod** (druhý, -á, -é), některé jsou **bezrodé** (s **osmi** kamarády, ženami, kachňaty)

**Druhy číslovek**

1**.  Základní** – ptáme se: kolik? – vyjadřují počet

**2.  Řadové** – ptáme se: kolikátý? – vyjadřují pořadí

**3.  Druhové** – ptáme se: kolikery? kolikero? – vyjadřují počet druhů

**4.  Násobné** – ptáme se: Kolikrát? Kolikanásobný? – vyjadřují počet opakování děje nebo násobnost.

Některé číslovky se dají **skloňovat**, některé jsou **nesklonné** (př. dvakrát)

**Skloňování**

* Jeden, -a, -o jako ten, ta, to
* Dva, oba – dvou, dvěma, o dvou, s dvěma
* Tři, čtyři – jako kosti (ale se třemi, bez čtyř i čtyřech)
* Pět až devadesát devět – jen koncovka i
* Sto, tisíc, milion, miliarda – podle vzorů podstatných jmen
* Číslovky druhové a násobné – podle vzorů mladý, jarní

U složených číslovkových výrazů **skloňujeme každý člen zvlášť** – např. s pěti tisíci třemi sty padesáti osmi Číslovku sto vždy neskloňujeme, např. dělíme sto dvaceti

**Skloňování dva, oba**

1.p. dva, oba

2.p. dvou, obou

3.p. dvěma, oběma

4.p. dva, oba

6.p. (o) dvou, obou

7. dvěma, oběma