**Apozice**

Apozice spojuje větné členy, které pojmenovávají jednu skutečnost různými výrazy. Jako příklad členů v apozičním vztahu bývá nejčastěji uváděno spojení **podstatného jména** a k němu **volně připojeného jména jiného – přístavku**: *Býčí* ***skála,*** *známá* ***jeskyně*** *Moravského krasu, bude v květnu po dva víkendy opět přístupná turistům.*

**Poznámka:**

Přístavek může mít funkci identifikační: *Centrem oblasti je* ***Znojmo****, druhé největší* ***město*** *Jihomoravského kraje a zároveň* ***středisko*** *vyhlášené vinařské oblasti*. nebo také hodnotící: *Závidím vám* ***Prahu, nejkrásnější město světa****.*

Kromě přístavkového vztahu existují i další druhy apozice.[[1]](#footnote-1)

**1. Apozice výčtová**

Za výrazem s obecnějším významem je připojen výčet – skupina výrazů s užším významem. Od výrazu s obecnějším významem je výčet oddělen čárkou a často také slovy *např*., *jako*, *jako třeba* apod.:

**Příklady**: *Jedli jsme i hodně* ***zeleniny****,* ***hlávkový salát, špenát, zelí, rajčata***. *Patří sem i* ***skutečnosti nepředmětné, např . vztahy, city, naděje, prožitky****. Jako by nás proti naší vůli spojila nějaká závažná* ***událost, jako třeba válka nebo epidemie****.*

**2.** **Apozice shrnující**

Vztah mezi první a druhou částí apozičního spojení je opačný: první část tvoří skupina slov s přesnějším významem a za tuto skupinu je připojen výraz s významem obecnějším = shrnujícím. Ten bývá od výčtu oddělen čárkou a uvozen např. slovy *tedy*, *to jest*, *tj.*:

**Příklady**: *Liška může pokousat* ***psa, kočku i domácí skot, tedy zvířata*** *člověku nejbližší.* *Jde o to, aby o konkrétním rozdělení finančních prostředků rozhodovaly* ***regiony, města, obce i soukromé subjekty, tj. jejich*** *samotní* ***příjemci****.*

**3. Apozice zpřesňující**

K časovému nebo místnímu údaji je připojen údaj zpřesňující. Spojení je těsné, tj. bez interpunkční čárky.

**Příklady**: *Naše fakulta se nachází* ***v Brně Na Poříčí****. Moravský kras* ***leží v Jihomoravském kraji na Blanensku****. Výuka začíná* ***v pondělí v osm hodin****.*

**4. Apozice vytýkací**

Za výraz označující množinu objektů (skupinu) je připojen zdůrazněný (vytýkaný) výraz uvozený slovy *zejména*, *především*, *hlavně*, od označení skupiny vždy oddělený čárkou. Tento zdůrazněný výraz pojmenovává ten prvek množiny objektů, který je považován za nejdůležitější.

**Příklady**: *Shromáždil jsem množství* ***materiálů, zejména meteorologických****. Dělily se o půdu s nízkými* ***keříky, především s pelyňkem a šalvějí****.* ***Pstruhů*** *tam bylo plno,* ***hlavně „sivenů“ a „duháků“****.*

**5. Apozice výjimková**

Za výrazem označujícím množinu, skupinu je připojen výraz označující něco, co do této skupiny nepatří = co tvoří výjimku. „Výjimkový“ výraz bývá uvozen např. slovy *až na*, *s výjimkou* a od názvu množiny je vždy oddělena čárkou:

**Příklady**: *Její nálezy byly hlášeny takřka ze všech částí světa,* ***s výjimkou*** *polárních* ***kruhů a pouští****. Vzali* ***všechno*** *s sebou,* ***až na stojan*** *s masem ve vaku.*

**6. Oprava**

Za výrazem uvádějícím nějaký údaj je připojeno vyjádření, které jej upřesňuje nebo opravuje. Zpřesňující nebo opravující vyjádření bývá uvozeno slovy *tedy, vlastně, přesněji řečeno* apod. a bývá od uvedení prvního údaje vždy odděleno čárkou:

**Příklady**: *Každý rok přidá kmen nový* ***letokruh, tedy vlastně letokruhy dva***. *Takovou sílu* ***opravdu nemá, vlastně nikdy neměla***. *A právě teď souhlasila* ***se zatajením, přesněji řečeno s neohlášením*** *závažného zločinu*

**7. Apoziční výraz synonymní**

K jednomu pojmenování ve větě je připojeno pojmenování synonymní spojkami *neb, aneb, neboli, či, čili*.

**Příklady**: ***Chřipka neboli influenza*** *je skoro určitě starší než lidstvo*.*Možná jde o doupata* ***hryzela čili pavouka sklípkana.*** Objevují se i v názvech literárních děl: ***Hobit aneb Cesta*** *tam a zpátky****.***

1. V různých syntaktických pracích se objevuje různá klasifikace jednotlivých typů apozice. Apozici výčtovou, shrnující, zpřesňující, vytýkací a opravu uvádí P. Hauser (2003: 42), apozici výjimkovou přejímáme od Grepla a Karlíka (1998: 349), pojmenování synonymní považujeme za apoziční především na základě pojetí v práci Čechové a kol. (2000: 270). Viz Literatura. [↑](#footnote-ref-1)