**Přísudek**

**Přísudek slovesný** – je vyjádřen **určitým slovesným tvarem**, určitý slovesný tvar může být z hlediska tvaroslovného jednoduchý nebo složený (Petr *zpívá*. Jana *se bojí*. Umělec *bude malovat* krajinu. Dům *byl zbořen*.)

**Přísudek slovesný složený** – je složen z tvaru **způsobových sloves** (moci, smět, muset, chtít, mít (mít povinnost)) nebo **fázových sloves** (začí(na)t, přest(áv)at apod.) a **infinitivu plnovýznamových sloves** (Milada *mohla jet* na zájezd do Itálie. Vítr *přestal vát.)*

**Přísudek slovesný souslovný** – představuje **ustálené (frazeologické) spojení** slovesného tvaru a jedné či více dalších složek, jejichž povaha se neurčuje (Jan *upadl do rozpaků*. Jitka mu svou lásku *nedala najevo*. Truhlář *měl napilno*.)

Shodou je vyjádřen vztah slovesného přísudku se jménem v podmětu. Oba členy se shodují v osobě a čísle, případně také ve jmenném rodě a životnosti. Např. Orel *vzlétl*. Orli *vzlétli*.

Pravidla psaní i/y v příčestí stanoví Pravidla českého pravopisu.

**Jmenný přísudek se sponou** (Den byl krásný.)

**Jmenný přísudek** = je vyjádřen pouze jménem (Sliby chyby.)

Sponou jsou slovesa **být, bývat a stát se, stávat se**.

**Sponové sloveso** = spona je sloveso, které spojuje **jmennou část přísudku** s podmětem.