**Vyjadřování záporu**

**Druhy záporu v češtině**

**● Zápor** popírá význam slova (slovní zápor) nebo věty (mluvnický zápor).

**● Slovní (lexikální) zápor** slouží k popření (negaci) významu slova. Záporná slova se odvozují od slov kladných předponou *ne-*: *odborník* – *neodborník*, *bezpečný* – *nebezpečný*, nebo předponou *bez-*: *bezvýznamný*, *bezcharakterní*.

**● Mluvnický zápor** slouží k popření významu:

– věty – **zápor větný**

– větného členu – **zápor členský**.

● Podle toho, zda popíráme obsah věty jako celku, nebo pouze její části, rozlišujeme **zápor celkový** a **zápor částečný**.

**Zápor celkový a částečný**

**A.** **Zápor celkový**

● Zápor celkový popírá obsah věty jako celku. Vyjadřuje se vždy **záporem větným**: *Strašidla* ***nejsou****. Našim sportovcům* ***se*** *na atletickém mistrovství Evropy* ***nedařilo****. Výsledek práce* ***nebyl*** *podle našeho očekávání. Dva dny* ***nebudu*** *lyžovat.*

● Neurčitá zájmena *někdo, něco, nějaký, některý, kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi* nebo neurčitá příslovce *někdy, někde, někam, někudy, odněkud, kdysi, kdesi, kamsi, odkudsi* v původní kladné větě bývají ve větě s celkovým záporem **nahrazena zájmeny a příslovci zápornými**: ***Někdo*** *vás tady* ***hledal****.* → ***Nikdo*** *vás tady* ***nehledal****. Sestra zítra* ***někam******pojede****.* → *Sestra zítra* ***nikam******nepojede***. ***Někudy*** *tímto lesem* ***vede*** *cesta do vesnice.* → *Cesta do vesnice tímto lesem* ***nikudy nevede****. Já vaši matku* ***odněkud znám****.* → *Já vaši matku* ***odnikud neznám****. V tomto rybníce* ***někdy*** *dříve* ***bývaly*** *ryby.* → *V tomto rybníce* ***nikdy*** *dříve ryby* ***nebývaly****.*

● **Zápornými zájmeny** **a příslovci** bývají nahrazena i zájmena *všechen, každý*, příslovce *všude, vždy*: *Stravenky* *na měsíc listopad* ***si vyzvedli všichni.*** → *Stravenky na měsíc listopad* ***si******nevyzvedl******nikdo****. Výkladu přednášejícího dnes* ***rozuměl******každý z přítomných studentů****.* → *Výkladu přednášejícího* ***dnes nerozuměl nikdo***/***žádný z přítomných studentů***. *Minulý týden* ***všude*** *v okolí Blanska* ***pršelo****. → Minulý týden* ***nikde*** *v okolí Blanska* ***nepršelo****.* *Na vaši sestru* ***jsme se mohli vždy*** *spolehnout.* → *Na vaši sestru* ***jsme se nemohli nikdy spolehnout****.*

**B. Zápor částečný**

● Zápor částečný **popírá obsah části sdělení**. Vyjadřuje se **záporem členským**: ***Ne všichni*** *chtěli vidět ten nový film. Jedná se o* ***ne zcela zanedbatelnou*** *sumu. Je to paradox, zdaleka* ***ne první*** *v pestrém životě režiséra. Její oblečení působí nápadně, avšak* ***nikoliv lacině nebo vulgárně***.

● Zápor částečný popírá obsah věty, popření však **neplatí všeobecně**, tj. netýká se např. všech osob nebo všech skutečností, o nichž se mluví: Vyjadřuje se **záporem větným**: *Vlak* ***v pět hodin*** *již* ***nestihneme****.* (…, ale stihneme vlak **pozdější**.) ***Včera******jsme*** *o tom* ***nemluvili****.* (…, ale mluvili jsme o tom **jiný den**./…, ale ještě o tom mluvit budeme). ***Všichni*** *dnes* ***nepřišli***. (…, ale **někdo** přišel.)

**Poznámka:**

Rozlišení záporu částečného od záporu celkového v případě b) však může být individuální, např. věta *Sestra zítra nikam nepojede.* může znamenat:

– Sestra nepojede nikam **zítra ani nikdy jindy**.

– Sestra **zítra nikam nepojede**, ale pojede tam **pozítří nebo později**.

Na to, zda je ve větě se záporným přísudkovým slovesem vyjádřen zápor celkový, nebo zápor částečný, usuzujeme též podle užití zájmen a příslovcí neurčitých, nebo záporných. Je-li užito zájmeno nebo příslovce neurčité, zájmeno *všechen* nebo příslovce *všude*, jde o větu s částečným záporem: *Někdo z vás tady včera nebyl. Všude minulý týden nepršelo*. Je-li užito zájmeno nebo příslovce záporné, jde o větu s celkovým záporem: *Nikdo z vás tady včera nebyl. Nikde minulý týden nepršelo*.

**Zápor v otázkách**

● Ve zjišťovací otázce může být sloveso jak v kladném, tak v záporném tvaru ( tom srov. kapitola 6.3.2.1). Základní význam zjišťovací otázky tento rozdíl neovlivní: ***Viděli jste*** *dnes Janu?*/***Neviděli jste*** *dnes Janu?* ***Půjdeme*** *dnes na kávu?*/***Nepůjdeme*** *dnes na kávu?*

● V některých případech mluvčí upřednostňuje otázku se záporným tvarem slovesa, protože vyjadřuje:

– zdvořilost: ***Nepůjčil byste*** *mi na chvíli tužku?* ***Neměla bys*** *na mě chvíli čas?*

– nejistotu: ***Neseděla*** *tady před chvílí Hanka?* ***Neležely*** *tady moje klíče?*

● V doplňovací otázce sloveso v kladném a záporném tvaru zaměňovat nemůžeme:

***Kdo*** *z katedry dnes* ***přišel*** *do práce?* x ***Kdo*** *z katedry dnes* ***nepřišel*** *do práce?*