Bakalářská diplomová práce
Srovnání gramatiky finštiny a estonštiny

Bakalářská diplomová práce

Vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

2017
Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.

.................................................................

Barbora Vašířová
Poděkování

Zde bych chtěla poděkovat vedoucímu práce prof. RNDr. Václavu Blažkovi, CSc. a konzultantce Mgr. Petře Hebedové, Ph.D. za jejich ochotu, čas i rady.
Obsah

ÚVOD .......................................................................................................................... 6
1 FONETIKA A ORTOGRAFIE .................................................................................. 6
  1.1 Abeceda ............................................................................................................ 6
  1.2 Vokály .............................................................................................................. 7
  1.3 Diftongy .......................................................................................................... 8
  1.4 Konsonanty .................................................................................................... 9
  1.5 Výslovnost ..................................................................................................... 9
  1.6 Délka ............................................................................................................. 10
  1.7 Přízvuk .......................................................................................................... 10
  1.8 Ortografie .................................................................................................... 11
2 PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA ................................................................... 11
  2.1 Alternace kmenových hlásek ...................................................................... 12
  2.2 Slovní typy ..................................................................................................... 14
    Finština ............................................................................................................ 14
    Estonština ....................................................................................................... 17
  2.3 Plurál ............................................................................................................. 20
    Finština ............................................................................................................ 20
    Estonština ....................................................................................................... 23
  2.4 Pády ............................................................................................................... 23
    Nominativ, Genitiv .......................................................................................... 26
    Partitiv .............................................................................................................. 28
    Inessiv, Elativ, Illativ ...................................................................................... 31
    Adessiv, Ablativ .............................................................................................. 33
    Allativ, Essiv, Translativ ................................................................................ 34
    Abessiv, Komitativ, Instruktiv, Terminativ ..................................................... 35
    Totální objekt .................................................................................................... 36
  2.5 Stupňování přídavných jmen .................................................................... 36
3 ZÁJMENA .......................................................................................................... 39
  3.1 Osobní zájmena ............................................................................................ 39
  3.2 Přivlastňovací zájmena ................................................................................ 41
  3.3 Ukazovací zájmena ......................................................................................... 42
  3.4 Tázací zájmena .............................................................................................. 43
4 SLOVESA ......................................................................................................... 45
  4.1 Slovesné typy .................................................................................................. 46
  4.2 Přítomný čas ................................................................................................... 48
    Finština ............................................................................................................ 50
    Estonština ....................................................................................................... 53
  4.3 Minulý čas ...................................................................................................... 50
  4.4 Předpřítomný a předminulý čas .................................................................... 53
  4.5 Způsob .......................................................................................................... 54
  4.6 Pasivum a impersonál ................................................................................... 55
5 ČÍSLOVKY ...................................................................................................... 55
  5.1 Základní číšlovky .......................................................................................... 55
    5.1.1 jednotky .................................................................................................. 55
    5.1.2 –náct ....................................................................................................... 56
    5.1.3 desítky .................................................................................................... 57
    5.1.4 ostatní číšlovky ....................................................................................... 58
    5.1.5 vyšší číšlovky ......................................................................................... 58
5.2 Řadové číslovky ................................................................................................................................. 59
  5.2.1 jednotky ...................................................................................................................................... 59
  5.2.2 –náct .......................................................................................................................................... 60
  5.2.3 desítky ........................................................................................................................................ 61
  5.2.4 ostatní číslovky ......................................................................................................................... 62
  5.2.5 vyšší číslovky ............................................................................................................................ 62
6 PŘÍSLOVCE ........................................................................................................................................ 63
  6.1 Čas .................................................................................................................................................. 63
  6.2 Způsob .......................................................................................................................................... 64
  6.3 Místo ............................................................................................................................................. 65
  6.4 Stupňování .................................................................................................................................... 65
7 ADPOZICE ....................................................................................................................................... 66
  7.1 Prepozice ...................................................................................................................................... 67
  7.2 Postpozice .................................................................................................................................... 67
  7.3 Adpozice ...................................................................................................................................... 68
ZÁVĚR ................................................................................................................................................... 69
Bibliografie ........................................................................................................................................... 71
Seznam zkratek ...................................................................................................................................... 73
<table>
<thead>
<tr>
<th>jazyky</th>
<th>- finština</th>
<th>- estonština</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ugrofinské</td>
<td>- fino-permské</td>
<td>- baltsko-finské</td>
</tr>
<tr>
<td>fino-permské</td>
<td>- fino-mordvinské</td>
<td>- estonština</td>
</tr>
<tr>
<td>fino-mordvinské</td>
<td>- baltsko-finské</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>fino-sámské</td>
<td>- estonština</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Z typologického hlediska se ugrofinské jazyky řadí mezi takzvané jazyky aglutinační. Pro aglutinační typ je charakteristické například to, že jeden morfém vyjadřuje vždy jeden význam a jednotlivé morfémy se na sebe „nalepují“ (*puutarha „zahrada“ + ssa „v“ + ni „moje“ → *puutarhassani „v mojí zahradě“) nebo také to, že koncovky mají často tvar slabiky. Vedle toho mají ugrofinské jazyky stopy i jiných jazykových typů, jako třeba flektivního. Tento typ se vyrazi v například tím, že jeden morfém vyjadřuje několik významů nebo také tím, že koncovka může být tvořena jen jednou hláskou. Flektivní typ se projevuje především v baltsko-finských jazycech, nejvíce pak v estonštině.2

Pokud jde o mluvčí těchto jazyků, u finštíny se jejich celkový počet odhaduje na 5 685 380, zatímco u estonštíny je to okolo 1 130 540.3 Finský jazyk je tedy rozšířenější.

Tato práce má za cíl se na tyto dva ugrofinské jazyky podívat a srovnat jejich gramatickou strukturu. Nesnaží se ovšem dopodrobně popsat veškeré gramatické aspekty těchto jazyků. Zaměřuje se pouze na hlavní rysy gramatiky a porovnává podobnosti, či naopak odlišnosti mezi finštínou a estonštinou. Jedná se o srovnání synchronní, tedy srovnání současné podoby těchto jazyků. Navíc se tato práce zabývá jen spisovnou formou finštíny a estonštíny, ne hovorovou formou ani dialekty. Text je rozdělen na několik kapitol podle slovních druhů a na úvod se dotýká témat fonetiky a ortografie.

X, Z, Ā a někdy i Š a Ž, tato písmena a hlásky, které představují, nejsou ovšem ve finském jazyce původní a vyskytují se jen ve slovech cizího původu. 4

Estonština


1.2 Vokály

Finština

Finština má celkem 8 vokálů. Dělí se na vysoké, středové a nízké (jinak též zavřené, středové a otevřené), přední a zadní, a nakonec na zaokrouhlené a nezaokrouhlené (jinými slovy labializované či nikoliv). Vokálový systém finštiny vypadá následovně: 6

<table>
<thead>
<tr>
<th>přední</th>
<th>zadní</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>nezaokrouhlené</td>
<td>zaokrouhlené</td>
</tr>
<tr>
<td>zaokrouhlené</td>
<td>nezaokrouhlené</td>
</tr>
<tr>
<td>vysoké</td>
<td>i</td>
</tr>
<tr>
<td>středové</td>
<td>y</td>
</tr>
<tr>
<td>nízké</td>
<td>ø (ō)</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Estonština

Estonština obsahuje celkem 9 vokálů. Opět se dělí na vysoké, středové a nízké, přední a zadní, a nakonec na zaokrouhlené a nezaokrouhlené. Vokálový systém estonštiny je zobrazen v následující tabulce 8 a jak je vidět, je v podstatě stejný jako ten finský. Liší se pouze v tom, že estonština má navíc vokál ɹ (ō).

---

Všem na rozdíl od finštiny nezná estonština vokálovou harmonii. 9 V rámci jednoho slova se tedy mohou společně vyskytovat nejen vokály přední (käsi „ruka“) či zadní (laul „píseň“), ale i přední a zadní dohromady (küüna „svíčka“).

1.3 Diftongy
Finština
Ve finském jazyce existuje 18 diftongů. Diftong je spojení dvou vokálů, které tvoří jednu slabiku. Počet slabí či typ zakončení (monoftong X diftong) může hrát u gramatických operací roli (työ „práce“ → työ → 1 slabí / diftong, sana „říkat“ → sa-no-a → 3 slabí / monoftong), je tedy třeba dát na diftongy pozor. Kompletní přehled finských diftongů je zobrazen v následující tabulce, 10 kde horní řádek udává počáteční hlásku a levý sloupec koncovou hlásku.

<table>
<thead>
<tr>
<th>přední</th>
<th>zadní</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>nezaokrouhlené</td>
<td>zaokrouhlené</td>
</tr>
<tr>
<td>vysoké</td>
<td>i</td>
</tr>
<tr>
<td>středové</td>
<td>e</td>
</tr>
<tr>
<td>nízké</td>
<td>æ (ä)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Estonština

1.4 Konsonanty

Finština

Finský jazyk obsahuje 13 konsonantů, které se dělí na okluzívy, nasály, konstriktívy, aproximanty a jednu vibrantu. Celý systém konsonantů vypadá následovně: \(^{12}\)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>labiální</th>
<th>alveolární</th>
<th>palatální</th>
<th>velární</th>
<th>glotální</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>okluzívy</td>
<td>p</td>
<td>t, d</td>
<td>k</td>
<td>?</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nasály</td>
<td>m</td>
<td>n</td>
<td>η</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>konstriktívy</td>
<td>s</td>
<td></td>
<td>h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aproximanty</td>
<td>v</td>
<td>l</td>
<td>j</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vibranty</td>
<td>r</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Jak je z tabulky patrné, u finských konsonantů neexistuje opozice znělosti. Jedinou výjimkou jsou alveolární okluzívy, kde se rozlišují hlásky /t/ a /d/. Kromě toho se u finštiny uvádí ještě také ráz.

Estonština

Estonský jazyk obsahuje celkem 16 konsonantů, které se opět dělí na okluzívy, nasály, konstriktívy, aproximanty a jednu vibrantu. Systém konsonantů je následovný: \(^{13}\)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>labiální</th>
<th>alveolární</th>
<th>palatální</th>
<th>velární</th>
<th>glotální</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>okluzívy</td>
<td>p</td>
<td>t</td>
<td>l</td>
<td>k</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>nasály</td>
<td>m</td>
<td>n</td>
<td>n'</td>
<td>η</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>konstriktívy</td>
<td>v</td>
<td>s</td>
<td>s'</td>
<td>h</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aproximanty</td>
<td>l</td>
<td>l'</td>
<td>j</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vibranty</td>
<td>r</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Jak tabulka ukazuje, ani zde není opozice znělosti a systém estonských konsonantů je velmi podobný tomu finskému. Avšak na rozdíl od finštiny existuje v estonštině rys palatalizace, kterému v jistých případech podléhají alveolární hlásky vyjma /t/.

1.5 Výslovnost

Finština

Výslovnost finštiny je velmi pravidelná, jinými slovy ke kontaktním hláskovým změnám dochází jen výjimečně. Několik takovýchto výjmek je popsáno níže: \(^{14}\)

- NG se vyslovuje jako [ŋː] (Helsingin [helsiŋ:in] „Helsinek“ GEN sg.)
- NK se vyslovuje jako [ŋk] (ankka [aŋk:a] „kachna“)
- NM se vyslovuje jako [mː] (suurenmoista [su:renmoistɑ:] „výborně“)
- NP se vyslovuje jako [mp] (kumpa [kumpɑ:] „kéž by“)

---


Další změny:
- mezi dvěma vokály se může vyskytnout ráz [ʔ] (kuurma-auto [kuormaʔauto] „nákladní auto“)
- po určitých typech slov zakončených na vokál (např. jména zakončená na E) může dojít k prodloužení počátečního konsonantu následujícího slova (perhpalaveri [perhepːalaveri] „rodinná schůze“)

Estonšina
V estonštině dochází ke kontaktním hláskovým změnám také jen výjimečně a výslovnost je tedy těž velmi pravidelná. Mezi pár výjimek patří:  

- NG, NK se vyslovuje jako [ŋk] (panga [pɑŋka] „banky“ GEN sg.)
- T, N, S, L mohou být palatalizovány, dochází k tomu zejména před hláskou I (kassi [kɑːsi] „kočky“ GEN sg.)

1.6 Délka

Finština

Estonšina


Zjednodušeně lze říci, že rozdíl mezi dělkou I a II se projevuje na fonému a rozdíl mezi dělkou II a III na slabice.  

1.7 Přízvuk

Finština
Ve finském jazyce se hlavní přízvuk vyskytuje vždy na první slabice (maa „země“, tie „cesta“). Platí to i u slov přejatých nehlédě na to, zdá měla v původním jazyce přízvuk jinde. Pokud se jedná
o kompozitum, je přízvuk na první slabice každé z jeho částí (*maantie*, *silnice*). Dále mohou mít slova ještě vedlejší přízvuk, který se objevuje na lichých slabíkách uvnitř slova.  

**Estonština**

V estonštině se hlavní přízvuk také vyskytuje na první slabice (*sinine* „modrý“, *yalge* „bílý“), až na pár výjimek (*aitäh* „šedý“). Slova přejatá si ovšem mohou ponechávat svůj původní přízvuk, a tak se v tomto případě může přízvuk objevovat i jinde než na první slabice, na rozdíl od finského. Co se týče kompozit, přízvuk se opět vyskytuje na první slabice každé z jeho částí (*siniyalgė* „modrobalý“). Nakonec mohou mít slova ještě i vedlejší přízvuk, který se znovu objevuje na lichých slabíkách.  

1.8 Ortografie

**Finština**

Finština se zapisuje latinkou doplněnou o dva speciální znaky Ā a Ō. Princip ortografie je fonematický (fonetický) což znamená, že jednomu znaku odpovídá jeden foném a naopak. Zvláštní postavení má písmeno G: ve slovech se občas objevuje, hláška [g] se však ve finském jazyce nevyskytuje. Písmeno G najdeme ve skupině NG, kde se vyslovuje jako [ŋ]. Pokud jde o délku hlásek, krátké hlásky se zapisují jedním písmenem a dlouhé pomocí zdvojení písmene (puu [pu:] „strom“, ikkuna [ik:una] „okno“).  

**Estonština**


2 PODSTATNÁ A PŘÍDavná JMÉNA

**Finština**

Finština je podstatná jména (neboj substantiva) a přídavná jména (adjektiva) se skloňují v čísle (singulární, plurál) a pádě. Pokud jde o kategorii rodu, tu finština nezná; zda je jedná o maskulinum či femininum lze tedy poznat jen z kontextu (*opettaja* „učitel / učitelka“, *kaveri* „kamarád / kamarádka“). Skloňování (deklinace) probíhá tak, že se ke kmeni slova připojí příslušný sufix. U některých slov může navíc během skloňování docházet ještě ke střídání hlásek v kmeni. Celkově

---


je tedy pro správné skloňování finských podstatných i přídavných jmen nutno znát tři aspekty: alternace kmenových hlásek, slovní typ a pád. Plurál se tvoří pomocí hlásky I, která se také připojuje ke kmeni slova. Tyto aspekty a pravidla platí nejen pro samotná jména, ale i pro některé jiné slovní druhy. Přídavná jména stojí před podstatnými a shodují se s nimi v čísle i pádě.

Estonština

Estonská podstatná i přídavná jména se také skloňují v čísle (singulář, plurál) a pádě. Stejně jako ve finštině zde neexistuje rod, maskulinum či femininum lze tedy opět poznat jen z kontextu (õpetaja „učitel / učitelka“). Skloňování znovu probíhá tak, že se připojí sufiks ke kmeni slova a u některých slov může navíc opět docházet ještě ke střídání hlásek v kmeni. Stejně jako ve finštině je tedy pro správné skloňování estonských podstatných i přídavných jmen nutno znát aspekty: alternace kmenových hlásek, slovní typ a pád. Plurál je však na rozdíl od finštiny tvořen slovními druhy a týká se všech slovnic estonských podstatných i písně i pádů, tedy pro správné skloňování estonských podstatných i přídavných jmen. Některé slovní druhy mají dva takzvané stupně silný a slabý (kukka „květina“ → kukat „květiny“). Různé pádové koncovky slibku budí otevírají, nebo uzavírají a podle toho bude příomen stupeň silný, či slabý (kukka „květina“ → kukat „květiny“ → kukaad „květinu“ PART sg. → kukala „na květine“). Jednotlivé alternace jsou znázorněny v následující tabulce a týkají se všech slovních druhů.

### Alternace kmenových hlásek

#### Finština

Alternace kmenových hlásek znamená, že se v kmeni s loupeženou hláskou (øpetaja „učitel / učitelka“) připojí ke kmeni slova. Tyto aspekty a pravidla platí pro některé jiné slovní druhy a přídavná jména opět stojí před podstatnými, s nimiž se shodují v čísle a pádě.

#### 2.1 Alternace kmenových hlásek

<table>
<thead>
<tr>
<th>Silný stupeň</th>
<th>Slabý stupeň</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><em>kk</em></td>
<td><em>k</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>pp</em></td>
<td><em>p</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>tt</em></td>
<td><em>t</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>k</em></td>
<td><em>l</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>p</em></td>
<td><em>v</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>t</em></td>
<td><em>d</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>lk</em></td>
<td><em>l</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>rk</em></td>
<td><em>r</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>nk</em></td>
<td><em>ng</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>lke</em></td>
<td><em>lje</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>rke</em></td>
<td><em>rje</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>hke</em></td>
<td><em>hje</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>uku</em></td>
<td><em>uvu</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>ky</em></td>
<td><em>yy</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>lp</em></td>
<td><em>lv</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>rp</em></td>
<td><em>rv</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

Estonština
V estonštině se střídání hlásek týká většinou také konsonantů K, P, T a slova mají opět stupeň silný a slabý. Na rozdíl od finštiny jsou však alternace estonských hlásek poněkud složitější. Zda u slova ke střídání stupňů dochází či nikoliv závisí na slovním typu a lze to pozorovat na prvních třech pádech – nominativu, genitivu a partitivu (see "mýdlo" NOM sg. → seebi "mýdla" GEN sg. → seepi "mýdlo" PART sg.). 28 Jednotlivé alternace jsou zobrazeny v následující tabulce a znovu se týkají všech slovních druhů.

<table>
<thead>
<tr>
<th>silný stupeň</th>
<th>slabý stupeň</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>délka III</td>
<td>délka II</td>
</tr>
<tr>
<td>kk</td>
<td>k</td>
</tr>
<tr>
<td>pp</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>tt</td>
<td>t</td>
</tr>
<tr>
<td>ss</td>
<td>s</td>
</tr>
<tr>
<td>k</td>
<td>g</td>
</tr>
<tr>
<td>p</td>
<td>b</td>
</tr>
<tr>
<td>t</td>
<td>d</td>
</tr>
<tr>
<td>g</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>b</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>d</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>g</td>
<td>j</td>
</tr>
<tr>
<td>b</td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>d</td>
<td>j</td>
</tr>
<tr>
<td>mb</td>
<td>mm</td>
</tr>
<tr>
<td>nd</td>
<td>nn</td>
</tr>
<tr>
<td>ld</td>
<td>ll</td>
</tr>
<tr>
<td>rd</td>
<td>rr</td>
</tr>
<tr>
<td>nd</td>
<td>n</td>
</tr>
<tr>
<td>ld</td>
<td>l</td>
</tr>
<tr>
<td>sk</td>
<td>s</td>
</tr>
<tr>
<td>hk</td>
<td>h</td>
</tr>
<tr>
<td>ht</td>
<td>h</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Tabulka ukazuje, že některé hlásky mohou alternovat více způsoby a někdy je navíc mohou doprovázet ještě dodatečné změny, které v tabulce znázorněny nejsou. Mezi pravidla pro různé alternace a dodatečné změny patří následující: 30

\begin{center}
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
 & NOM sg. & V kmen silný & V kmen slabý & K kmen \\
\hline
1. krátký vokál & & & & \\
matala & „nízký“ & matala- & \\
metsä & „les“ & metsä- & \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}


\begin{itemize}
\item \textit{B} odpadá:
  \begin{itemize}
  \item ve skupině \( U + B \) (\textit{tuba} „místnost“ → \textit{toad} „místnosti“)
  \end{itemize}
\item \textit{D} se mění na \( J \):
  \begin{itemize}
  \item ve skupině \( A / O / U / Ā / Ė / Õ / Ū + D + A \) (\textit{raga} „cesta“ → \textit{rajad} „cesty“)
  \end{itemize}
\item \textit{G} se mění na \( J \):
  \begin{itemize}
  \item ve skupině \( EL / ER / ĄL / ĄR / ĖL / ĖR + G + A / E \) (\textit{selg} „záda“ → \textit{seljad} „záda“)
  \end{itemize}
\item \textit{ND, LD} se mění na \( NN, LL \):
  \begin{itemize}
  \item po krátkém vokálu (\textit{tund} „hodina“ → \textit{tunnid} „hodiny“)
  \end{itemize}
\end{itemize}

Pokud se v důsledku odpadnutí konsonantu setkají vedle sebe vokály na hranici dvou slabik, může dojít k následujícím změnám:
\begin{itemize}
\item krátké vysoké vokály \( U / Ū / I \) se mění na středové vokály \( O / Ō / E \) (\textit{muga} „nůž“ → \textit{road} „nože“)
\item u dlouhého vokálu dochází ke zkrácení (\textit{roog} „jídlo“ → \textit{road} „jídla“)
\item díftong zakončený na \( E \) mění tuto hlásku na \( J \) (\textit{poeg} „syn“ → \textit{pojdg} „synové“)
\item u díftongu zakončeného na vokál, který je shodný s vokálem následující slabiky, dochází k odpadnutí této hlásky (\textit{teadma} „vědět“ → \textit{tean} „vím“)
\end{itemize}

\section*{2.2 Slovní typy}

\textbf{Finština}


\begin{itemize}
\end{itemize}
<table>
<thead>
<tr>
<th>tabellcell</th>
<th>tabellcell</th>
<th>tabellcell</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>talo</td>
<td>„dům“</td>
<td>talo-</td>
</tr>
<tr>
<td>ilta</td>
<td>„véver“</td>
<td>ilta-</td>
</tr>
<tr>
<td>lintu</td>
<td>„pták“</td>
<td>lintu-</td>
</tr>
<tr>
<td>tyttö</td>
<td>„dívka“</td>
<td>tyttö-</td>
</tr>
<tr>
<td>2. dlouhý vokál / diftong / dva vokály</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>maa</td>
<td>„země“</td>
<td>maa-</td>
</tr>
<tr>
<td>tienoo</td>
<td>„končina“</td>
<td>tienoo-</td>
</tr>
<tr>
<td>tie</td>
<td>„cesta“</td>
<td>tie-</td>
</tr>
<tr>
<td>suo</td>
<td>„bažina“</td>
<td>suo-</td>
</tr>
<tr>
<td>korkea</td>
<td>„vysoký“</td>
<td>korkea-</td>
</tr>
<tr>
<td>saippua</td>
<td>„mýdlo“</td>
<td>saippua-</td>
</tr>
<tr>
<td>3. I, kmen na E</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kivi</td>
<td>„kámen“</td>
<td>kive-</td>
</tr>
<tr>
<td>järvi</td>
<td>„jezero“</td>
<td>järve-</td>
</tr>
<tr>
<td>joki</td>
<td>„řeka“</td>
<td>joke-</td>
</tr>
<tr>
<td>mäki</td>
<td>„kopec“</td>
<td>mäke-</td>
</tr>
<tr>
<td>saari</td>
<td>„ostrov“</td>
<td>saare-</td>
</tr>
<tr>
<td>pieni</td>
<td>„malý“</td>
<td>piene-</td>
</tr>
<tr>
<td>4. E</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>huone</td>
<td>„pokoj“</td>
<td>huonee-</td>
</tr>
<tr>
<td>kone</td>
<td>„stroj“</td>
<td>konee-</td>
</tr>
<tr>
<td>parveke</td>
<td>„balkon“</td>
<td>parvekke-</td>
</tr>
<tr>
<td>5. SI</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vesi</td>
<td>„voda“</td>
<td>vete-</td>
</tr>
<tr>
<td>vuosi</td>
<td>„rok“</td>
<td>vuote-</td>
</tr>
<tr>
<td>kansi</td>
<td>„víko“</td>
<td>kante-</td>
</tr>
<tr>
<td>hirsö</td>
<td>„kláda“</td>
<td>hirte-</td>
</tr>
<tr>
<td>6. NEN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ihminen</td>
<td>„člověk“</td>
<td>ihmise-</td>
</tr>
<tr>
<td>onnellinen</td>
<td>„šťastný“</td>
<td>onnellise-</td>
</tr>
<tr>
<td>7. OS / ÖS / US / YS / ES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>käännös</td>
<td>„překlad“</td>
<td>käännöks-</td>
</tr>
<tr>
<td>ajatus</td>
<td>„myšlenka“</td>
<td>ajatukse-</td>
</tr>
<tr>
<td>kysymys</td>
<td>„otázka“</td>
<td>kysymykse-</td>
</tr>
<tr>
<td>vihannes</td>
<td>„zelenina“</td>
<td>vihannkekse</td>
</tr>
<tr>
<td>8. AS / IS / ES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>taivas</td>
<td>„obloha“</td>
<td>taivaa-</td>
</tr>
<tr>
<td>kauniis</td>
<td>„krásný“</td>
<td>kaunii-</td>
</tr>
<tr>
<td>kirkas</td>
<td>„jasný“</td>
<td>kirkkaa-</td>
</tr>
<tr>
<td>kirves</td>
<td>„sekera“</td>
<td>kirvee-</td>
</tr>
<tr>
<td>9. R / N / L</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tyttär</td>
<td>„dcera“</td>
<td>tyttäre-</td>
</tr>
<tr>
<td>ahven</td>
<td>„okoun“</td>
<td>ahvene-</td>
</tr>
<tr>
<td>sävel</td>
<td>„melodie“</td>
<td>sävele-</td>
</tr>
<tr>
<td>10. IN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>puhelín</td>
<td>„telefon“</td>
<td>puhelime-</td>
</tr>
<tr>
<td>soitin</td>
<td>„hudební nástroj“</td>
<td>soittime-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
11. **UT / YT**

| olut | „pivo“ | olue- | „lehký“ | olut- |
| kevyt | „lehký“ | kevye- | kevyt- |

12. krátký vokál + **US / YS**

| totuaus | „pravda“ | totuae- | „pravda“ | totuat- |
| hyvyyys | „dobro“ | hyvyyde- | hyvyy- |
| kauneus | „krása“ | kauneute- | kauneut- |
| rakkauus | „lásk“ | rakkauade- | rakkau- |

13. **TON / TÖN**

| voittamaton | „neporaziteln“ | voittamatoma- | „neporaziteln“ |
| tietōn | „bez cest“ | tietōmā- | „bez cest“ |

14. **L / R / S / N + UT / YT**

| kokenut | „zkušen“ | kokenee- | „zkušen“ |
| yllättnynt | „překvapen“ | yllättnynee- | yllättnynt- |

1. krátký vokál
Koncová hláška se nijak nemění a základní tvar je tedy zároveň i kmenem. Tato slova mají jen kmen vokalický.

2. dlouhý vokál / diftong / dva vokály
Zde se koncové hlásky také nijak nemění a základní tvar je tedy zároveň i kmenem. Tento typ slov má opět jen kmen vokalický.

3. **I**, kmen na **E**
Základní tvar je zakončen na **I**, které se ve vokalickém kmeni mění na **E**. Tato slova mohou mít jen kmen vokalický, nebo mohou mít i kmen konsonantický, kde koncové **E** odpadá.

4. **E**
Ve vokalickém kmeni se prodlužuje koncové **E**, zatímco v konsonantickém kmeni se přidává **T**.

5. **SI**
Tento typ slov má všechny tři kmeny. Ve vokalickém kmeni dochází ke změně **SI** na **TE** a následně ke střídání stupňů. V konsonantickém kmeni se **SI** mění na **T**.

6. **NEN**
Segment **NEN** se ve vokalickém kmeni mění na **SE** a ve konsonantickém na **S**.

7. **OS / ÖS / US / YS / ES**
Ve vokalickém kmeni dochází ke změně koncového **S** na **KSE**, zatímco konsonantický kmen je shodný se základním tvarem. Do tohoto typu někdy patří i slova s jiným zakončením (*varis* „vrána“ → *variske* → *varis* → *variske* v kmen *varis*, *vastaus* „odpověď“ → *vastaukse* → *vastaus* v kmen *vastaus*).

8. **AS / IS / ES**
Zde dochází ve vokalickém kmeni k odpadnutí koncového **S** a prodloužení předcházejícího vokálu, zatímco konsonantický kmen je opět shodný se základním tvarem.

9. **R / N / L**
Ve vokalickém kmeni přibírají tato slova hlásku **E**, konsonantický kmen však zůstává beze změny.
10. **IN**
Koncové *N* se ve vokalickém kmeni mění na *ME*, ale konsonantický kmen zůstává opět neměnný. Do tohoto typu mohou patřit i některá slova zakončená jinak než na *IN* (sydän „srdce“ → sydäme- křemen → sydän- křemen).

11. **UT / YT**
Koncové *T* je ve vokalickém kmeni nahrazeno hláskou *E*, zatímco konsonantický kmen je shodný se základním tvarem.

12. krátký vokál + **US / YS**
Jedná se o další typ slov, který má všechny tři kmeny. Koncová hláska *S* se ve vokalickém kmeni mění na *TE*, u kterého dochází ke střídání stupňů. V konsonantickém kmeni se pak mění na *T*.

13. **TON / TÖN**
Přípona *TON / TÖN* se mění ve vokalickém kmeni na *TTOMA / TTÖMA*, ale v konsonantickém kmeni zůstává nezměněna.

14. **L / R / S / N + UT / YT**
Segment *UT / YT* je ve vokalickém kmeni nahrazen segmentem *EE*, v konsonantickém kmeni však zůstává beze změny.

Ve finském jazyce se většina slov skloňuje pravidelně, ale najdou se i nějaké výjimky, jejichž skloňování má jisté nepravidelnosti (například lapsi „dítě“ → lapse- vřemen → las- křemen nebo mies „muž“ → miehe- vřemen → mies- křemen).

**Estonština**
V estonštině také probíhá skloňování tak, že se připojí sufíks ke kmeni slova. Avšak zatímco ve finském jazyce se k tomuto účelu používá kmen vokalický či konsonantický, v estonském jazyce k tomu slouží kmen genitivní, jehož tvar je shodný s tvarům pádu genitivu. Vedle toho je pro některé operace důležitý také tvar partitivu. Ve finském jazyce se k tomuto účelu používá kmen vokalický či konsonantický, ale estonský kmen genitivní v tomu slouží kmen genitivní, jehož tvar je shodný s tvarům pádu genitivu. Vedle toho je pro některé operace důležitý také tvar partitivu. Některé typy jsou navíc rozděleny do několika podtypů, pokud dochází k podobným změnám. Jak je na základě tabulek vidět, princip finských a estonských slovních typů je odlišný, ale některé typy slov jsou si podobné – například typy 3. (F) a 5. (E) či 5. (F) a 10. (E).

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg. / GEN kmen</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><em>elu</em></td>
<td>„život“</td>
<td><em>elu</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>maja</em></td>
<td>„dům“</td>
<td><em>maja</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>tuba</em></td>
<td>„místnost“</td>
<td><em>toa</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>õde</em></td>
<td>„sestra“</td>
<td><em>õde</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. 1 slabika, dlouhý vokál / diftong

<table>
<thead>
<tr>
<th>maa</th>
<th>„země“</th>
<th>maa</th>
<th>maad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>suu</td>
<td>„pusa“</td>
<td>suu</td>
<td>suud</td>
</tr>
<tr>
<td>hea</td>
<td>„dobrý“</td>
<td>hea</td>
<td>head</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. krátký vokál

<table>
<thead>
<tr>
<th>ohutu</th>
<th>„neškodný“</th>
<th>ohutu</th>
<th>ohutut</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>voodi</td>
<td>„postel“</td>
<td>voodi</td>
<td>voodit</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5a. I, genitiv na E

<table>
<thead>
<tr>
<th>nimi</th>
<th>„jméno“</th>
<th>nime</th>
<th>nime</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>suvi</td>
<td>„léto“</td>
<td>suve</td>
<td>suve</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5b.

<table>
<thead>
<tr>
<th>meri</th>
<th>„moře“</th>
<th>mere</th>
<th>merd</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>tuli</td>
<td>„ohřeň“</td>
<td>tule</td>
<td>tuld</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6a. konsonant, genitiv na E

<table>
<thead>
<tr>
<th>suur</th>
<th>„velký“</th>
<th>suure</th>
<th>suurt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>noor</td>
<td>„mladý“</td>
<td>noore</td>
<td>noort</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6b.

<table>
<thead>
<tr>
<th>uus</th>
<th>„nový“</th>
<th>uue</th>
<th>uut</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>viis</td>
<td>„pět“</td>
<td>viie</td>
<td>viit</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6c.

<table>
<thead>
<tr>
<th>lääš</th>
<th>„západ“</th>
<th>lääne</th>
<th>läänt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>küüs</td>
<td>„nehet“</td>
<td>küüne</td>
<td>küünt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

7a. 1 dlouhá slabika, konsonant

<table>
<thead>
<tr>
<th>järv</th>
<th>„jezero“</th>
<th>järve</th>
<th>järve</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>päev</td>
<td>„den“</td>
<td>päeva</td>
<td>päeva</td>
</tr>
<tr>
<td>tunni</td>
<td>„hodina“</td>
<td>tunni</td>
<td>tunni</td>
</tr>
<tr>
<td>leiva</td>
<td>„chleba“</td>
<td>leiva</td>
<td>leiba</td>
</tr>
</tbody>
</table>

7b.

<table>
<thead>
<tr>
<th>önnelik</th>
<th>„šťastný“</th>
<th>önneli</th>
<th>önnelikku</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kirjanik</td>
<td>„spisovatel“</td>
<td>kirjanik</td>
<td>kirjanikku</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8a. konsonant

<table>
<thead>
<tr>
<th>raamat</th>
<th>„kniha“</th>
<th>raamatu</th>
<th>raamatu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>tugeva</td>
<td>„silný“</td>
<td>tugeva</td>
<td>tugevat</td>
</tr>
<tr>
<td>juuksuri</td>
<td>„holič“</td>
<td>juuksuri</td>
<td>juuksurit</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8b.

<table>
<thead>
<tr>
<th>mantel</th>
<th>„kabát“</th>
<th>mantli</th>
<th>mantlit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>number</td>
<td>„číslo“</td>
<td>numbri</td>
<td>numbrit</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9a. NE / S

<table>
<thead>
<tr>
<th>eîne</th>
<th>„včerejší“</th>
<th>eîse</th>
<th>eîset</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>raudne</td>
<td>„železný“</td>
<td>raudse</td>
<td>raudset</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9b.

<table>
<thead>
<tr>
<th>inimene</th>
<th>„člověk“</th>
<th>inimese</th>
<th>inimest</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sinine</td>
<td>„modrý“</td>
<td>sinise</td>
<td>sinist</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9c.

<table>
<thead>
<tr>
<th>küpsis</th>
<th>„sušenka“</th>
<th>küpsise</th>
<th>küpsíst</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>luuletus</td>
<td>„báseň“</td>
<td>luuletuse</td>
<td>luuletust</td>
</tr>
</tbody>
</table>
10. SI

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>„ruka“</th>
<th>„voda“</th>
<th>„käe“</th>
<th>„vett“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>käsi</td>
<td>vesi</td>
<td>käe</td>
<td>kätt</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

11a. genetiv na ME

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>„postel“</th>
<th>„knír“</th>
<th>asme</th>
<th>aset</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ase</td>
<td>habe</td>
<td>aseme</td>
<td>aset</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

11b.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>„člen“</th>
<th>„klíč“</th>
<th>liikme</th>
<th>liiget</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>liige</td>
<td>vőti</td>
<td>liikme</td>
<td>liiget</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

12. genetiv na DA

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>„světly“</th>
<th>„tmavý“</th>
<th>heleda</th>
<th>heledat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>hele</td>
<td>tume</td>
<td>helede</td>
<td>heledat</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

13a. střídání stupňů

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>„myšlenka“</th>
<th>„látka“</th>
<th>mõtte</th>
<th>mõtет</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>mõte</td>
<td>riie</td>
<td>mõtte</td>
<td>mõtет</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

13b.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>„břeh“</th>
<th>„ovce“</th>
<th>kalla</th>
<th>kallast</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kallas</td>
<td>lammas</td>
<td>kalda</td>
<td>kallast</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

13c.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>„kantele“</th>
<th>„dcerá“</th>
<th>kandle</th>
<th>kannelt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kannel</td>
<td>tütar</td>
<td>tütre</td>
<td>kannelt</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

14. změna vokálů, střídání stupňů

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>„polštár“</th>
<th>„kamarád“</th>
<th>podja</th>
<th>potja</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>padi</td>
<td>söber</td>
<td>söbra</td>
<td>podja</td>
<td>potja</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. 2 krátké slabiky
U těchto slov k žádným změnám nedochází a tvary nominativu, genitivu i partitivu jsou stejné.

2. 2 krátké slabiky, střídání stupňů
Nominativ a partitiv mají stejný tvar, v genitivu ovšem dochází ke střídání stupňů.

3. 1 slabika, dlouhý vokál / diftong
Tvary nominativu a genitivu jsou shodné, ale v partitivu se přidává hláska D.

4. krátký vokál
Tvary nominativu a genitivu jsou opět shodné, zatímco v partitivu se přidává hláska T.

5. I, genetiv na E
Nominativ je zakončen hláskou I, která se v genitivu mění na E. Typ 5a. končí na E také v partitivu, typ 5b. naopak v partitivu E ztrácí a přibírá hlásku D.

6. konsonant, genetiv na E
Tato slova přibírají v genitivu hlásku E, zatímco v partitivu přibírají hlásku T. U typu 6b. dochází navíc k odpadnutí koncového S, a naopak typ 6c. toto S mění na N.

7. 1 dlouhá slabika, konsonant
V genitivu a partitivu se přidává vokál a zároveň se střídají stupně. Stejným způsobem se skloňují také slova typu 7b., která jsou víceslabičná, ale mají dlouhou přízvučnou slabiku na konci nebo
i některá slova, která jsou jednoslabičná, ale končí na díftong (laï „široký“ → laïa GEN sg. / GEN kmen → laïa PART sg.).

8. konsonant
V genitivu se opět přidává vokál a v partitivu navíc ještě T. Typ 8b. se skloňuje podobně s tím rozdílem, že ztrácí předchozí vokál.

9. NE / S
Segment NE se v genitivu mění na SE a v partitivu přibírá hlášku T. Pokud segmentu NE předchází vokál jako u typu 9b., dochází v partitivu k odpadnutí koncového E. Podobně tvary má i typ 9c. zkončený na S, který v genitivu přibírá hlášku E a v partitivu hlásku T.

10. SI
Segment SI je v genitivu nahrazen hláskou E a v partitivu hláskami TT.

11. genitiv na ME
Tato slova přibírají v genitivu ME, zatímco v partitivu pouze hlášku T. Typ 11b. se chová podobně s tím rozdílem, že v genitivu odpadá předchozí vokál a může docházet ke střídání stupňů.

12. genitiv na DA
Slova tohoto typu přibírají v genitivu segment DA a v partitivu navíc ještě T.

13. střídání stupňů
V genitivu se střídají stupně a v partitivu se přidává hláška T. U typu 13b. dochází v genitivu navíc k odpadnutí koncového konsonantu, a u typu 13c. k vypuštění předchozího vokálu a přidání vokálu na konec slova.

14. změna vokálů, střídání stupňů
U těchto slov dochází k několika změnám: v genitivu jednak odpadá, nebo se mění vokál poslední slabiky a zároveň se přidává vokál na konec slova. V partitivu pak dochází ještě ke střídání stupňů.

Kromě těchto typů existují v estonštině i taková slova, jejichž tvary jsou specifické (například laps „dítě“ → lapse GEN sg. / GEN kmen → last PART sg.).

2.3 Plurál
Finština
Plurál se ve finštině tvoří pomocí hlásky I. Výjimkou je nominativ, u kterého se plurál tvoří hláskou T. 35 Hláška I se připojuje k vokalickému kmeni slova, často však způsobuje změnu koncového vokálu. V následující tabulce 36 jsou slova rozdělena do deseti typů podle toho, na jaké hlásky končí jejich vokalický kmen (vyjma typů 8. a 9., u kterých je rozhodující základní tvar) a toho, k jakým změnám dochází.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>V kmen</th>
<th>plurál</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5a.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5b.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5c.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8. SI</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>talo</td>
<td>„dům“</td>
<td>talo-</td>
</tr>
<tr>
<td>lintu</td>
<td>„pták“</td>
<td>lintu-</td>
</tr>
<tr>
<td>hylly</td>
<td>„polička“</td>
<td>hylly-</td>
</tr>
<tr>
<td>tyttö</td>
<td>„dívka“</td>
<td>tyttö-</td>
</tr>
<tr>
<td>kivi</td>
<td>„kámen“</td>
<td>kive-</td>
</tr>
<tr>
<td>ihminen</td>
<td>„člověk“</td>
<td>ihmise-</td>
</tr>
<tr>
<td>kysymys</td>
<td>„otážka“</td>
<td>kysymkse-</td>
</tr>
<tr>
<td>ahven</td>
<td>„okoun“</td>
<td>ahvene-</td>
</tr>
<tr>
<td>puhelin</td>
<td>„telefon“</td>
<td>puhelime-</td>
</tr>
<tr>
<td>olut</td>
<td>„pivo“</td>
<td>olue-</td>
</tr>
<tr>
<td>tuoli</td>
<td>„židle“</td>
<td>tuoli-</td>
</tr>
<tr>
<td>sipuli</td>
<td>„cibule“</td>
<td>sipuli-</td>
</tr>
<tr>
<td>metsä</td>
<td>„les“</td>
<td>metsä-</td>
</tr>
<tr>
<td>hyvä</td>
<td>„dobrý“</td>
<td>hyvä-</td>
</tr>
<tr>
<td>halpa</td>
<td>„levný“</td>
<td>halpa-</td>
</tr>
<tr>
<td>teltta</td>
<td>„stan“</td>
<td>teltta-</td>
</tr>
<tr>
<td>iltta</td>
<td>„večer“</td>
<td>iltta-</td>
</tr>
<tr>
<td>koira</td>
<td>„pes“</td>
<td>koira-</td>
</tr>
<tr>
<td>ruoka</td>
<td>„jídlo“</td>
<td>ruoka-</td>
</tr>
<tr>
<td>sauna</td>
<td>„sauna“</td>
<td>sauna-</td>
</tr>
<tr>
<td>reuna</td>
<td>„okraj“</td>
<td>reuna-</td>
</tr>
<tr>
<td>puu</td>
<td>„strom“</td>
<td>puu-</td>
</tr>
<tr>
<td>huone</td>
<td>„pokoj“</td>
<td>huonee-</td>
</tr>
<tr>
<td>kaunis</td>
<td>„krásný“</td>
<td>kaunii-</td>
</tr>
<tr>
<td>kokenut</td>
<td>„zkušený“</td>
<td>kokenee-</td>
</tr>
<tr>
<td>hai</td>
<td>„žralok“</td>
<td>hai-</td>
</tr>
<tr>
<td>voi</td>
<td>„máslo“</td>
<td>voi-</td>
</tr>
<tr>
<td>tie</td>
<td>„cesta“</td>
<td>tie-</td>
</tr>
<tr>
<td>suo</td>
<td>„bažina“</td>
<td>suo-</td>
</tr>
<tr>
<td>yö</td>
<td>„noe“</td>
<td>yö-</td>
</tr>
<tr>
<td>vesi</td>
<td>„voda“</td>
<td>vete-</td>
</tr>
<tr>
<td>vuosi</td>
<td>„rok“</td>
<td>vuote-</td>
</tr>
<tr>
<td>kansi</td>
<td>„víko“</td>
<td>kante-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
9. krátký vokál + US / YS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Slovo</th>
<th>Znění</th>
<th>Suffix</th>
<th>Suffix</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>totuus</td>
<td>„pravda“</td>
<td>totuute-</td>
<td>totuuki-</td>
</tr>
<tr>
<td>hyvyys</td>
<td>„dobro“</td>
<td>hyvyyte-</td>
<td>hyvykki-</td>
</tr>
<tr>
<td>kauneus</td>
<td>„krása“</td>
<td>kauneute-</td>
<td>kauneuki-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

10. A / Ä

<table>
<thead>
<tr>
<th>Slovo</th>
<th>Znění</th>
<th>Suffix</th>
<th>Suffix</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>tekijä</td>
<td>„tvůrce“</td>
<td>tekijä-</td>
<td>tekijöi-</td>
</tr>
<tr>
<td>tavara</td>
<td>„věc“</td>
<td>tavara-</td>
<td>tavaroi-</td>
</tr>
<tr>
<td>mansikka</td>
<td>„jahoda“</td>
<td>mansikka-</td>
<td>mansikkoi-</td>
</tr>
<tr>
<td>opettaja</td>
<td>„učitel/ka“</td>
<td>opettaja-</td>
<td>opettaji-</td>
</tr>
<tr>
<td>asema</td>
<td>„nádraží“</td>
<td>asema-</td>
<td>asemi-</td>
</tr>
<tr>
<td>korkea</td>
<td>„vysoký“</td>
<td>korkea-</td>
<td>korkei-</td>
</tr>
<tr>
<td>matala</td>
<td>„nízký“</td>
<td>matala-</td>
<td>matali-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. O / U / Y / Ö

Hláška I se jednoduše připojí ke kmeni a k žádným změnám nedochází.

2. E

Koncové E je nahrazeno hláskou I.

3. I

U kmene zakončeného na I dochází ke změně této hlásky na E.

4. Ä, 2 slabiky

U těchto slov je koncové Ä opět jednoduše nahrazeno hláskou I.

5. A, 2 slabiky

Tento typ mění koncové A dvěma způsoby. Pokud je v první slabice hláška O / U jako u 5a., je koncové A nahrazeno hláskou I. Jestli je ovšem v první slabice A / E / I jako u 5b., mění se koncové A na O. V případě, že první slabice obsahuje diftong jako 5c., rozhoduje o změně první hláška onoho diftongu.

6. dlouhý vokál / diftong s I

U dlouhého vokálu dochází před hláskou I ke zkrácení. Pokud kmen na I již končí, tvary singuláru i plurálu jsou de facto shodné.

7. diftong

První vokál diftongu odpadá a na konec kmene se přidává I.

8. SI

Plurál slov, která jsou v základním tvaru zakončena na SI, je s tímto tvarem shodný.

9. krátký vokál + US / YS

Typ, který je v základním tvaru takto zakončen, mění v plurálu koncové S na KSI.

10. A / Ä, 3 a více slabík

a také u jmen přídavných. Toto pravidlo ovšem nemusí platit vždy (hedelmä „ovoce“ → hedelmi- X hedelmöi-), a někdy jsou naopak možné obě varianty (omena „jablko“ → omenoi- / omeni-).

Estonština
V estonštině jsou znakem plurálu hlásky DE / TE. Výjimkou je opět nominativ, u kterého se plurál tvoří hláskou D a také partitiv, který používá koncovky ID / SID nebo změnu koncového vokálu. Plurál vychází z tvaru PART sg. (vyjma nominativu, u něhož se tvoří z genitivního kmene), ke kterému se přidává koncovka DE / TE. K žádným dalším změnám už však nedochází, na rozdíl od finského plurálu. V níže uvedené tabulce jsou slova rozdělena do dvou typů na základě toho, jak je zakončen tvar PART sg.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>PART sg.</th>
<th>plurál</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ema</td>
<td>„matka“</td>
<td>emade-</td>
</tr>
<tr>
<td>elu</td>
<td>„život“</td>
<td>elude-</td>
</tr>
<tr>
<td>maa</td>
<td>„země“</td>
<td>maoad</td>
</tr>
<tr>
<td>voodi</td>
<td>„postel“</td>
<td>voodite-</td>
</tr>
<tr>
<td>raamat</td>
<td>„kniha“</td>
<td>raamatute-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. vokál / D
Jestliže tvar PART sg. končí na vokál nebo na D, má plurál koncovku DE.

2. T
Pokud je tvar PART sg. zakončen na T, má plurál koncovku TE.

2.4 Pády

Finština
Finský jazyk má 14 pádů, jejich používání však není příliš složité. Pády často vyjadřují skutečnosti, které jsou v jiných jazycech vyjádřeny předložkami a mají většinou jen jeden typ koncovky, která se u všech slov používá stejným způsobem. Některé pádové koncovky mají dvě variandy za účelem dodržení vokálové harmonie. Pokud tedy slovo obsahuje přední vokály, přibírá variantu s předními vokály (pöydä „část“ → pöydällä „na stole“) a pokud obsahuje zadní vokály, přibírá variantu s vokály zadními (taalo „dům“ → talossa „v domě“). V případě, že jsou ve slově pouze vokály neutrální, náleží mu varianta s vokály předními (tie „cesta“ → tiellä „na cestě“). U kompozit je rozhodující jejich poslední část (eläintarha „zoologická zahrada“ → eläintarhassa „v zoologické zahradě“).

V následující tabulce jsou uvedeny názvy finských pádů, jejich hlavní funkce a také koncovky singuláru i plurálu s příkladovým slovem *talo*, „dům“. Pádové koncovky se připojují ke kmeni slova.

<table>
<thead>
<tr>
<th>hlavní funkce</th>
<th>singulár</th>
<th>plurál</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nominativ</td>
<td>subjekt</td>
<td>talo</td>
</tr>
<tr>
<td>Genitiv</td>
<td>přivlastňování</td>
<td>-n</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Partitiv</td>
<td>objekt</td>
<td>-a/ä</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>-ta/tä</td>
</tr>
<tr>
<td>Inessiv</td>
<td>určení místa „kde“</td>
<td>-ssa/ssä</td>
</tr>
<tr>
<td>Elativ</td>
<td>určení místa „odkud“</td>
<td>-sta/stä</td>
</tr>
<tr>
<td>Illativ</td>
<td>určení místa „kam“</td>
<td>-vokáln</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>-hvokáln</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>-seen</td>
</tr>
<tr>
<td>Adessiv</td>
<td>určení místa „kde“</td>
<td>-lla/llä</td>
</tr>
<tr>
<td>Ablativ</td>
<td>určení místa „odkud“</td>
<td>-lta/ltä</td>
</tr>
<tr>
<td>Allativ</td>
<td>určení místa „kam“</td>
<td>-lle</td>
</tr>
<tr>
<td>Essiv</td>
<td>stav</td>
<td>-na/nä</td>
</tr>
<tr>
<td>Translativ</td>
<td>změna stavu</td>
<td>-ksi</td>
</tr>
<tr>
<td>Abessiv</td>
<td>nedostatek</td>
<td>-tta/ttä</td>
</tr>
<tr>
<td>Komitativ</td>
<td>doprovod</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Instruktiv</td>
<td>způsob</td>
<td>-n</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pády inessiv, elativ a illativ jsou takzvané lokální vnitřní a adessiv, ablativ a allativ jsou lokální vnější. Vnitřní vyjadřují těsnější vztah (*talossa* „v domě“) a vnější volnější vztah (*pöydällä* „na stole“).

**Estonština**

Estonština jazyk má také 14 pádů. Nové platí, že pády často vyjadřují skutečnosti, které jsou v jiných jazycích vyjádřeny předložkami a mají většinou jen jeden typ koncovky, která se u všech

---


slov používá stejným způsobem. V tabulce 43 níže jsou opět uvedeny názvy estonských pádů, jejich hlavní funkce a také koncovky singuláru a plurálu s příkladovým slovem *maja* „dům“. Jak je vidět, estonský pádový systém je celkově velmi podobný tomu finskému. Pádové koncovky se připojují ke genitivnímu kmeni. Výjimkou jsou pády genitiv a partitiv, jejichž tvar je dán v singuláru slovním typem a v plurálu specifickými pravidly. 44

<table>
<thead>
<tr>
<th>hlavní funkce</th>
<th>singulár</th>
<th>plurál</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nominativ</td>
<td>subjekt</td>
<td><em>maja</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Genitiv</td>
<td>přivlastňování</td>
<td><em>maja</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Partitiv</td>
<td>objekt</td>
<td><em>maja</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Inessiv</td>
<td>určení místa „kde“</td>
<td><em>-s</em> <em>majas</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Elativ</td>
<td>určení místa „odkud“</td>
<td><em>-st</em> <em>majast</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Illativ</td>
<td>určení místa „kam“</td>
<td><em>-sse</em> <em>majasse</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Adessiv</td>
<td>určení místa „kde“</td>
<td><em>-l</em> <em>majal</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Ablativ</td>
<td>určení místa „odkud“</td>
<td><em>-lt</em> <em>majalt</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Allativ</td>
<td>určení místa „kam“</td>
<td><em>-le</em> <em>majale</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Essiv</td>
<td>stav</td>
<td><em>-na</em> <em>majana</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Translativ</td>
<td>změna stavu</td>
<td><em>-ks</em> <em>majaks</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Abessiv</td>
<td>nedostatek</td>
<td><em>-ta</em> <em>majata</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Komitativ</td>
<td>doprovod</td>
<td><em>-ga</em> <em>majaga</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Terminativ</td>
<td>hranice</td>
<td><em>-ni</em> <em>majani</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Pády inessiv, elativ a illativ jsou opět lokální vnitřní vyjadřující těsnější vztah (majas „v domě“) a adessiv, ablative a allativ lokální vnitřní vyjadřující volnější vztah (laua „na stole“).

Nominativ
Finština: V singuláru žádnou koncovku nemá, v plurálu přibírá koncovku T. Jeho hlavní funkcí je vyjádření subjektu (Kdo / co?), dále může být v nominativu také predikativ a používá se i na místě českého vokativu. 46

subjekt: 

Tyttö lukee. „Dívka čte.“
Ikkanat ovat auki. „Okna jsou otevřená.“
predikativ: 

Se on suomalainen. „To je Fin.“
vokativ: 

Rouva presidentti! „Paní prezidentko!“

Estonština: V singuláru koncovku nemá, v plurálu přibírá koncovku D. Hlavní funkcí je opět vyjádření subjektu, dále v něm může být predikativ a použije se také na místě vokativu. Finský a estonský nominativ má tedy stejné funkce. 47

subjekt: 

Buss tuleb kohe. „Autobus přijede hned.“
Pium on külkmapis. „Mléko je v ledničce.“
predikativ: 

Meie oleme eestlased. „My jsme Estonci.“
vokativ: 

Tiit, tule siia! „Tiite, pojď sem!“

Genitiv
Finština: V singuláru má koncovku N, v plurálu může mít koncovku EN, DEN / TTEN nebo TEN. Pravidla pro tvoření plurálu jsou následovná: 48

<table>
<thead>
<tr>
<th>EN</th>
<th>1. V kmen končí na krátký vokál.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NOM sg.</td>
<td>V kmen</td>
</tr>
<tr>
<td>kivi</td>
<td>„kámen“</td>
</tr>
<tr>
<td>poika</td>
<td>„chlapce“</td>
</tr>
<tr>
<td>vesi</td>
<td>„voda“</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pokud se plurálové I ocitne mezi dvěma vokály, mění se na J.

| talo | „dům“ | talo- | talojen |
| tyttö | „dívka“ | tyttö- | tyttöjen |
| hylly | „polička“ | hylly- | hylyjen |

2. NOM sg. i V kmen končí na I. Koncovka se přidává k tomuto tvaru.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>V kmen</th>
<th>GEN pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>tuoli</td>
<td>„židle“</td>
<td>tuoli-</td>
</tr>
<tr>
<td>tunti</td>
<td>„hodina“</td>
<td>tunti-</td>
</tr>
<tr>
<td>vãri</td>
<td>„barva“</td>
<td>vãri-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. U tři- a víceslabičných slov, pokud předposlední slabika končí na konsonant nebo dva vokály.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>plurál</th>
<th>GEN pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>hedelmá</td>
<td>„ovoce“</td>
<td>hedelmi-</td>
</tr>
<tr>
<td>ratkaisu</td>
<td>„řešení“</td>
<td>ratkaisui-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DEN / TTEN

1. V kmen končí na dva vokály.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>pl.</th>
<th>GEN pl.</th>
</tr>
</thead>
</table>
| tie | „cesta“ | tei-

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>pl.</th>
<th>GEN pl.</th>
</tr>
</thead>
</table>
| puu | „strom“ | pui-

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>pl.</th>
<th>GEN pl.</th>
</tr>
</thead>
</table>
| lyhyt | „krátký“ | lyhyi-

2. U tři- a víceslabičných slov, pokud předposlední slabika končí na krátký vokál.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>pl.</th>
<th>GEN pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kahvila</td>
<td>„kavárna“</td>
<td>kahviloi-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>pl.</th>
<th>GEN pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>peruna</td>
<td>„brambora“</td>
<td>perunoi-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TEN

1. Přidává se ke K kmeni.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>K kmen</th>
<th>GEN pl.</th>
</tr>
</thead>
</table>
| saari | „ostrov“ | saar-

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>K kmen</th>
<th>GEN pl.</th>
</tr>
</thead>
</table>
| ihminen | „člověk“ | ihmis-

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>K kmen</th>
<th>GEN pl.</th>
</tr>
</thead>
</table>
| ostos | „nádří“ | ostos-

Tři- a víceslabičná slova se těmto pravidlům mohou vymykat (asemien X asemiden), nebo je naopak možných více variant (omenien / omenoi). Hlavní funkcí genitivu je přivlastňování (Čí / čeho?), dále například tvoření atributu a používá se také s většinou adpozic.

Přivlastňování: 

- Isoäidin lahja on kallis. | „Babičin dárek je drahý.“
- Prahan yliopisto on vanha. | „Pražská univerzita je stará.“
- Menen Janan kanssa elokuviin. | „Jdu s Janou do kina.“

Estonština: V singuláru je jeho tvar dán slovním typem, v plurálu přibliža koncovku DE či TE. Plurál vychází z tvaru PART sg. a jeho pravidla jsou následovná:

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>PART sg.</th>
<th>GEN pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ema</td>
<td>„matka“</td>
<td>emade</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>PART sg.</th>
<th>GEN pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>maa</td>
<td>„země“</td>
<td>maade</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>PART sg.</th>
<th>GEN pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>voodi</td>
<td>„postel“</td>
<td>voodite</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>PART sg.</th>
<th>GEN pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>raamat</td>
<td>„kniha“</td>
<td>raamatute</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Hlavní funkcí estonského genitivu je znovu přivlastňování, dále tvoření atributu a používá se též u mnohých adpozic. Finský a estonský genitiv má tedy opět stejné využití. 

Přivlastňování: *See on minu raamat.* „To je moje kniha.“
Atribut: *Tallinn on Eesti pealinn.* „Tallinn je hlavní město Estonska.“
Adpozice: *Oleme mere ääres.* „Jsme u moře.“

**Partitiv**

Finština: V singuláru i plurálu má koncovky *A* / *Ä* nebo *TA* / *TÄ*. Singulář se tvoří následovně: 

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>talo</td>
<td>„dům“</td>
<td>talo-</td>
<td>taloa</td>
</tr>
<tr>
<td>tyttö</td>
<td>„dívka“</td>
<td>tyttö-</td>
<td>tyttöä</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>puu</td>
<td>„strom“</td>
<td>puu-</td>
<td>puuta</td>
</tr>
<tr>
<td>tie</td>
<td>„cesta“</td>
<td>tie-</td>
<td>tietä</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Používá se s K kmenem.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ihminen</td>
</tr>
<tr>
<td>huone</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Plurál má tato pravidla: 

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kivi</td>
<td>„kámen“</td>
<td>kive-</td>
<td>kiviä</td>
<td>poikia</td>
</tr>
<tr>
<td>poika</td>
<td>„chlapec“</td>
<td>poika-</td>
<td>poikiä</td>
<td>vesiä</td>
</tr>
<tr>
<td>vesi</td>
<td>„voda“</td>
<td>vete-</td>
<td>vesiä</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pokud se plurálové *I* ocitne mezi dvěma vokály, mění se na *J*.

| talo | „dům“ | talo- | taloiä | |
| tyttö | „dívka“ | tyttö- | tyttöjä | |
| hylly | „polička“ | hylly- | hyllyjä | |

2. U tří- a víceslabičných slov, pokud předposlední slabika končí na konsonant nebo dvě vokály.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>plurál</th>
<th>PART pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>hedelmä</td>
<td>„ovoce“</td>
<td>hedelmiä</td>
</tr>
<tr>
<td>ratkaisu</td>
<td>„řešení“</td>
<td>ratkaisiuä</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

### TA / TÄ
1. V kmen končí na dva vokály.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>V kmen</th>
<th>plurál</th>
<th>PART pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>tie</td>
<td>„cesta“</td>
<td>tie-</td>
<td>tei-</td>
</tr>
<tr>
<td>puu</td>
<td>„strom“</td>
<td>puu-</td>
<td>pui-</td>
</tr>
<tr>
<td>lyhyt</td>
<td>„krátký“</td>
<td>lyhye-</td>
<td>lyhyi-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. U tří- a víceslabíčných slov, pokud předposlední slabika končí na krátký vokál.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>plurál</th>
<th>PART pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kahvila</td>
<td>„kavárna“</td>
<td>kahvilo-</td>
</tr>
<tr>
<td>peruna</td>
<td>„brambora“</td>
<td>peruno-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tří- a víceslabičná slova se těmto pravidlům mohou opět vymykat (asemä „nádraží“ → asemia X asemia), nebo je naopak možných více variant (omena „jablko“ → omenia / omenoita). Hlavní funkci partitivu je označení objektu (Koho / co?), především pokud se jedná o věci látkové, děj neukončený (nedokonavý vid) nebo větu zápornou. Dále může vyjádřovat ještě například množství (Koli?). V partitivu může být také predikativ a označuje i subjekt ve větě existenciální. 54

věci látkové: Isä juu kahvia. „Otec pije kávu.“
děj neukončený: Äiti lukee kirjaa. „Matka čte knihu.“
věta záporná: Minä en osta uutta autoa. „Nekoupím si nové auto.“
množství: Hänellä on monta kirjaa. „On/a má hodně knih.“
predikativ: Kahvi on kuuma. „Káva je horká.“
věta existenciální: Kupissa on kahvia. „V hrnku je káva.“

Estonština: V singuláru je jeho tvar dán slovním týmem, v plurálu může být tvořen koncovkou ID, SID nebo změnou koncového vokálu. Plurál vychází z tvaru PART sg. a má následující pravidla: 55

#### Změna vokálu

1. I / U → E: Tvar PART sg. končí na I / U.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>PART sg.</th>
<th>PART pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kass</td>
<td>„kočka“</td>
<td>kassi</td>
</tr>
<tr>
<td>rong</td>
<td>„vlak“</td>
<td>rongi</td>
</tr>
<tr>
<td>laul</td>
<td>„píseň“</td>
<td>laulu</td>
</tr>
<tr>
<td>önnelik</td>
<td>„šťastný“</td>
<td>önnellikku</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. E → I: Tvar PART sg. končí na E.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>PART sg.</th>
<th>PART pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>hirv</td>
<td>„jelen“</td>
<td>hirve</td>
</tr>
<tr>
<td>järv</td>
<td>„jezero“</td>
<td>jäurve</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. A → U: Tvar PART sg. končí na A a v 1. slabice je A / I / Ō / EI / Ā.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>PART sg.</th>
<th>PART pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kiri</td>
<td>„dopis“</td>
<td>kirja</td>
</tr>
<tr>
<td>sõna</td>
<td>„slovo“</td>
<td>sõna</td>
</tr>
<tr>
<td>hein</td>
<td>„sláma“</td>
<td>heina</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---


<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>PART sg.</th>
<th>PART pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>koer</td>
<td>„pes“</td>
<td>koera</td>
</tr>
<tr>
<td>päev</td>
<td>„den“</td>
<td>päeva</td>
</tr>
<tr>
<td>külm</td>
<td>„studený“</td>
<td>külma</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ID**

1. Tvar PART sg. končí na D a má dlouhý vokál (vyjma II / ÜÜ). Koncovka hlásku D nahrazuje a dlouhý vokál se zkracuje.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>PART sg.</th>
<th>PART pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>maa</td>
<td>„země“</td>
<td>maid</td>
</tr>
<tr>
<td>puu</td>
<td>„strom“</td>
<td>puuid</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Tvar PART sg. končí na T, které koncovka nahrazuje.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>PART sg.</th>
<th>PART pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>tänav</td>
<td>„ulice“</td>
<td>tänavaid</td>
</tr>
<tr>
<td>tähtis</td>
<td>„důležitý“</td>
<td>tähtsaid</td>
</tr>
<tr>
<td>raudne</td>
<td>„železný“</td>
<td>raudseid</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pokud se před koncovkou objeví hláska I, mění se na E.

<table>
<thead>
<tr>
<th>number</th>
<th>„číslo“</th>
<th>numbread</th>
</tr>
</thead>
</table>

3. Tvar PART sg. končí na ST. Koncovka se přidává ke GEN kmeni.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN kmen</th>
<th>PART sg.</th>
<th>PART pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sinine</td>
<td>„modrý“</td>
<td>sinist</td>
<td>siniseid</td>
</tr>
<tr>
<td>küpsis</td>
<td>„sušenka“</td>
<td>küpsist</td>
<td>küpsiseid</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**SID**

1. Slova se dvěma krátkými slabikami.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>PART sg.</th>
<th>PART pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>nimi</td>
<td>„jméno“</td>
<td>nimesid</td>
</tr>
<tr>
<td>ema</td>
<td>„matka“</td>
<td>emasid</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Slova, jejichž první slabíka je dlouhá a lehká.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>PART pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>tubli</td>
<td>„dobrý“</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>tublisid</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Existují však i slova, která se nějak vymykají. Například koncový vokál A se může v jistých případech měnit na E (tuba „místnost“ → tuba PART sg. → tube PART pl.). Některá slova zakončená v PART sg. na konsonant zase tvoří plurál z genitivního kmene změnou koncového vokálu (suur „velký“ → suur PART sg. → suur PART pl.). Někdy je také možné více variant plurálu (maa „země“ → maaid / maasid ). Hlavní funkcí partitivu je opět označení objektu, především pokud se jedná o věci látkové, děj neukončený či větu zápornou. Dále může vyjadřovat ještě množství a také subjekt ve větě existenciální, ale na rozdíl od finštiny v partitivu nebývá predikativ.56

věci látkové: Võta veel jäärist. „Vem si ještě zmrazlina.“
děj neukončený: Ma loen raamatut. „Čtu knihu.“
věta záporná: Ta ei söö maasikaid. „Nejí jahody.“
množství: Ta on kaks aastat vana. „Jsou mu jí dva roky.“
věta existenciální: Meres on kalu. „V moři jsou ryby.“

---

Inessiv

Finština: V singuláru i plurálu má koncovku SSA / SSÄ. Jeho hlavní funkcí je určení místa, kde se něco nachází (Kde?). Dále se používá ještě například pro určení času (Kdy?).

- místo: Olimme metssää. „Byli jsme v lese.“
- čas: Hattu on päässä. „Čepice je na hlavě.“

Estonština: V singuláru i plurálu má koncovku S. Stejně jako ve finštině je hlavní funkcí určení místa, kde se něco nachází, a dále také třeba určení času.

- místo: Elame linnas. „Bydlíme ve městě.“
- čas: Olen sündinud märtsis. „Narodil/a jsem se v březnu.“

Elativ

Finština: V singuláru i plurálu má koncovku STA / STÄ. Hlavní funkcí je určení místa, odkud něco vychází (Odkud?). Kromě toho má elativ ještě několik dalších funkcí, jako třeba určení času (Odkdy?), tématu (O kom / čem?) nebo původu (Z čeho?). Používá se i v takzvané větě výsledkové.

- místo: Hän tulee kaupasta. „Přichází z obchodu.“
- čas: Luin aamusta iltaan. „Četl/a jsem od rána do večera.“
- téma: He puhuivat minusta. „Mluvili o mně.“
- původ: Se on kivestä. „Je to z kamene.“

Estonština: V singuláru i plurálu má koncovku ST. Jeho hlavní funkcí je určení místa, odkud něco vychází, a dále se používá třeba také pro určení času, tématu nebo původu. Finský a estonský elativ má tedy opět podobné využití.

- místo: Tulen koolist kell kolm. „Přijdu ze školy ve tři.“
- čas: Pood on lahti kella seismost. „Obchod má otevřeno od sedmi.“
- téma: Ta räägib liiga palju toidust. „Mluví příliš mnoho o jídle.“
- původ: Tool on tehtud puust. „Židle je vyrobena ze dřeva.“

Illativ

Finština: V singuláru může mít koncovku vokálN, HvokálN nebo SEEN. Pravidla těchto koncovk jsou následovná:

| vokálN | 1. V kmen končí na krátký vokál. Tento vokál se prodlužuje a připojuje se k němu N. |
|---|---|---|
| NOM sg. | V kmen | ILL sg. |
| talo | „dům“ | talo- | taloon |
| vesi | „voda“ | vete- | veeten |
| korkea | „vysoký“ | korke- | korkeaan |

Hvokální koncovky

1. V kmen má jednu slabiku a končí na dlouhý vokál / diftong. Koncový vokál se vkládá mezi \textit{H} a \textit{N}.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>V kmen</th>
<th>ILL sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>puu</td>
<td>„strom“</td>
<td>puu-</td>
</tr>
<tr>
<td>tie</td>
<td>„cesta“</td>
<td>tie-</td>
</tr>
<tr>
<td>työ</td>
<td>„práce“</td>
<td>työ-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>V kmen</th>
<th>ILL sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>puuhun</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>tiehen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>työhün</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

SEEN

1. V kmen má dvě či více slabik a končí na dlouhý vokál.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>V kmen</th>
<th>ILL sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>huone</td>
<td>„pokoj“</td>
<td>huonee-</td>
</tr>
<tr>
<td>taivas</td>
<td>„obloha“</td>
<td>taivaa-</td>
</tr>
<tr>
<td>kaunis</td>
<td>„krásný“</td>
<td>kaunii-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>V kmen</th>
<th>ILL sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>huoneeseen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>taivaaseen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kauniiseen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

V plurálu existují koncovky \textit{IN}, \textit{HIN} a \textit{SIIN}, které mají podobná pravidla: \textit{62}

\textbf{IN}

1. Tvar plurálu končí na krátký vokál.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>plurál</th>
<th>ILL pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>metsä</td>
<td>„les“</td>
<td>metsi-</td>
</tr>
<tr>
<td>vesi</td>
<td>„voda“</td>
<td>vesi-</td>
</tr>
<tr>
<td>pieni</td>
<td>„malý“</td>
<td>pieni-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>plurál</th>
<th>ILL pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>metsiin</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vesiin</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>pieniin</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

\textbf{HIN}

1. Tvar plurálu končí na diftong.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>plurál</th>
<th>ILL pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>puu</td>
<td>„strom“</td>
<td>puui-</td>
</tr>
<tr>
<td>talo</td>
<td>„dům“</td>
<td>taloi-</td>
</tr>
<tr>
<td>kylpylä</td>
<td>„lázně“</td>
<td>kylpylöi-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>ILL sg.</th>
<th>plurál</th>
<th>ILL pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>puu</td>
<td>huoneeseen</td>
<td></td>
<td>huoneisii / huoneihihin</td>
</tr>
<tr>
<td>talo</td>
<td>taivaaseen</td>
<td></td>
<td>taivaisiiin / taivaihihin</td>
</tr>
<tr>
<td>kylpylä</td>
<td>kauniiseen</td>
<td></td>
<td>kauniisiin</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\textbf{SIIN}

1. ILL sg. končí na \textit{SEEN}. Je zde možná i koncovka \textit{HIN}, protože tvar plurálu těchto slov končí často na diftong.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>ILL sg.</th>
<th>plurál</th>
<th>ILL pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>huone</td>
<td>„pokoj“</td>
<td>huoneeseen</td>
<td>huoneisii / huoneihihin</td>
</tr>
<tr>
<td>taivas</td>
<td>„obloha“</td>
<td>taivaaseen</td>
<td>taivaisiiin / taivaihihin</td>
</tr>
<tr>
<td>kaunis</td>
<td>„krásný“</td>
<td>kauniiseen</td>
<td>kauniisiin</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Hlavní funkcí illativu je určení místa, kam něco směřuje (Kam?). Kromě toho vyjadřuje ještě například čas (Dokdy?). \textit{63}

Místo: \textit{Menen kouluun.} „Jdu do školy.“

Místo: \textit{Mies pani hatun päähän.} „Muž si dal čepici na hlavu.“

Čas: \textit{Luin aamusta iltaan.} „Četl/a jsem od rána do večera.“


Estonština: V singuláru i plurálu má koncovku SSE. U některých slov je v singuláru možný ještě takzvaný krátký illativ, který se netvoří pomocí SSE, ale změnou kmene (maja „dům“ → majja / majassee „do domu“). Pokud má slovo krátký illativ, dává se mu zpravidla přednost. Hlavní funkcí je opět určení místa, kam něco směřuje, ale na rozdíl od finštíny se nepoužívá pro vyjádření času (k tomu slouží terminativ).  

Adessiv

Finština: V singuláru i plurálu má koncovku LLA / LLÄ. Jeho hlavní funkcí je určení místa, kde se něco nachází (Kde?). Další důležitou funkcí adessivu je vyjádření českého slovesa „mít“ neboli věty posesivní a také určení času (Kdy?) či způsobu (Jak?).

Ablativ

Finština: V singuláru i plurálu má koncovku LTA / LTÄ. Hlavní funkcí je znovu určení místa, kde se něco nachází, a dále se používá také ve větě posesivní či k určení času. Od finštíny se však liší tím, že nevyjadřuje způsob (k tomu slouží komitativ).

---

Estonština: V singuláru i plurálu má koncovku *LT*. Na rozdíl od finštiny je však jeho funkci pouze určení místa či zdroje, odkud něco vychází či pochází.69

místo: 

*Kissa menee pöydälle.* „Kočka je na stole.“

zdroj:

*Kirjoitin ystävälle.* „Napsal/a jsem kamarádovi.“

Allativ

Finština: V singuláru i plurálu má koncovku *LLE*. Jeho hlavní a v podstatě jedinou funkcí je určení místa, kam něco směřuje (Kam?). Použije se také na místě českého dativu (Kam / čemu?).70

místo: 

*Söidame välismaale.* „Jedeme do zahraničí.“

dativ:

*Mari saatis emale kirja.* „Mari poslala matce dopis.“

Essiv

Finština: V singuláru i plurálu má koncovku *NA / NÄ*. Hlavní funkcí essivu je vyjádření stavu, a kromě toho se používá také pro vyjádření role (Jako co?) a času (Kdy?).72

místo: 

*Ilma tulikína.* „Ochladilo se.“

casový úsek: 

*Tulen kahdeksaksi.* „Přijedu na osmou.“

Translativ

Finština: V singuláru i plurálu má koncovku *KSI*. Jeho hlavní funkci je změna stavu, a dále vyjádřuje ještě třeba účel nebo časový úsek (Na jakou dobu / na kdy?).74

místo: 

*Ilma tulikína.* „Ochladilo se.“

časový úsek: 

*Tulen kahdeksaksi.* „Přijedu na osmou.“

Estonština: V singuláru i plurálu má koncovku *KS*. Hlavní funkci je opět vyjádření změny stavu, a dále také účelu a časového úseku. Finský a estonský translativ má tedy stejné funkce.75

---

změna stavu: Oletus osutus ōigeks. „Předpoklad se ukázal správným.“
účel: See vesi on joomiseks. „Ta voda je k pití.“
časový úsek: Koosolek määrati reedeeks. „Schůze byla určena na pátek.“

Abessiv
Finština: V singuláru i plurálu má koncovku TTA / TTÄ. Hlavní funkcí abessivu je vyjádření nedostatku (Bez čeho?). V dnešní době bývá ovšem nahrazován prepozicí ilman „bez“. nebude použit buď samostatně, nebo spolu s prepozicí ilma „bez“. nedostatek: Hän meni lakitta ulos. „Šel ven bez čepice.“

Estonština: V singuláru i plurálu má koncovku TA. Přidává se však jen k podstatnému jménu, ne k atributu ( který má tvar genitivu). Jeho hlavní a jedinou funkcí je opět vyjádření nedostatku. Abessiv může být použit buď samostatně, nebo spolu s prepozicí ilma „bez“. nedostatek: Joon kohvi pūmata. „Pije kávu bez mléka.“

Komitativ
Finština: Jeho koncovkou je NE, které se připojuje k plurálovému tvaru. Může však vyjadřovat také singulár. Hlavní a jedinou funkcí komitativu je vyjádření doprovodu (S kým / čím?), v dnešní době bývá ovšem nahrazován postpozicí kanssa „s“. U podstatného jména následuje za koncovkou NE ještě posesivní sufix.

doprovod: Tuletteko lapsinenne? „Přijdete s dětmi?“ Hän saapui kauniine vaimoineen. „Dorazil i se svou krásnou ženou.“

Estonština: V singuláru i plurálu má koncovku GA. Ta se znovu přidává jen k podstatnému jménu, ne k atributu. Jeho hlavní funkce je opět doprovod, ale na rozdíl od finštiny má i další funkce, jako vyjádření způsobu (Jak?) či času (Za jakou dobu?). Komitativ může být použit buď samostatně, nebo spolu s prepozicí koos „s“. doprovod: Joon kohvi piimaga. „Pije kávu s mlékem.“ způsob: Tulen rongiga. „Přijedu vlakem.“ čas: Kas sa tegid selle kümne minutiga ära?, „Tys to udělal/a za deset minut?“

Instruktiv
Finština: V singuláru i plurálu má koncovku N. Hlavní funkci je vyjádření způsobu (Jak?), avšak v dnešní době se vyskytuje převážně v ustálených spojeních. V estonštině se tento pád neobjevuje.

způsob: Tulin jalan. „Přišel jsem pěšky.“

Terminativ
Estonština: V singuláru i plurálu má koncovku NI, která se opět přidává jen k podstatnému jménu. Hlavní a jedinou funkci je vyjádření nějaké hranice (Až kam?). Terminativ může být použit buď

samostatně, nebo spolu s prepozicí kuni „až do“. Ve finštině tento pár neexistuje. 81

hranice: Põld ulatus metsani. „Pole dosahovalo k lesu.“
Pood on lahti kella seitsmeni. „Obchod je otevřený do sedmi.“

Totální objekt
Pokud objekt věty nevyžaduje partitiv (nejedná se o děj neukončený, větu zápornou apod.), jedná se o takzvaný totální objekt (děj je ukončený, věta kladná apod.).

Finština: V singuláru má tvar nominativu (bez konco vky) nebo genitivu (N). Nominativ se používá v případě, že se jedná o imperativ, pasivum či infinitivní konstrukci. V ostatních případech se použije genitiv. V plurálu má totální objekt vždy tvar nominativu (T). 82

imperativ: Osta lehti. „Kup noviny.“

pasivum: Ostettiin kirja. „Kniha se koupila.“

infinitivní konstrukce: Sylvi avaa ikkunan. „Sylvi otevře okno.“

plurál: Eeva avasi ikkunat. „Eeva otevřela okna.“

imperativ: Pane müts pähä. „Nasaď si čepici.“

impersonál: Ettepanek kiideti heaks. „Návrh byl schválen.“

ostatní případy: Ma ostsin uue raamatu. „Koupil/a jsem si novou knihu.“

plurál: Ettepanekud kiideti heaks. „Návrhy byly schváleny.“

2.5 Stupňování přídavných jmen
Finština
Komparativ (2. stupeň) přídavných jmen se tvoří tak, že se k jejich vokalickému kmeni připojí sufiks MPI. Při skloňování se tento sufiks v singuláru méní na MPA / MPÄ, zatímco v plurálu zůstává MPI (navíc střídá stupně). U přídavných jmen, která mají dvě slabiky a kmen zakončený na A / Ä, dochází ke změně těchto hlásek na E (halpa „levný“ → halpami „levnější“). Srovnání může být vyjádřeno buď slovem kuin „než“, nebo partitivem. 84 Pádová koncovka následuje po sufiksu.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>pozitiv</th>
<th>komparativ sg.</th>
<th>komparativ pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NOM</td>
<td>nuori „mladý“</td>
<td>nuore-MPI „mladší“</td>
<td>nuore-MMA-t „mladší“</td>
</tr>
<tr>
<td>GEN</td>
<td>nuore-MMA-n</td>
<td>nuore-MPI-en</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PART</td>
<td>nuore-MPA-a</td>
<td>nuore-MPA-a</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>INES</td>
<td>nuore-MMA-ssa</td>
<td>nuore-MMI-ssa</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Superlativ (3. stupeň) se tvoří tak, že se k vokalickému kmeni přidá sufix \( \text{IN} \). Tento sufix se při skloňování také mění, a to v singuláru na \( \text{IMPA} \) / \( \text{IMPÄ} \) a v plurálu na \( \text{IMPI} \) (navíc opět střídá stupně). Počáteční \( I \) k tomu způsobuje v kmeni podobné změny, jako hláška \( I \) při tvoření plurálu. Níže je tedy ukázáno jednak stupňování a pak také změny kmene, ke kterým v superlativu dochází. Zvláštností je \( \text{PART} \) sg., jehož tvar vychází z \( \text{NOM} \).

Změny

V tabulce níže jsou přídavná jména rozdělena do pěti typů podle toho, jak je zakončen jejich vokalický kmen. Výjimkou je 5. typ, kde je rozhodující základní tvar.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>V kmen</th>
<th>superlativ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>( \text{ISO} ) / ( \text{U} / \text{Y} / \text{Ö} )</td>
<td>( \text{ISO} - )</td>
<td>( \text{ISOIN} )</td>
</tr>
<tr>
<td>( \text{TUUTU} )</td>
<td>( \text{TUUTU} - )</td>
<td>( \text{TUTUIN} )</td>
</tr>
<tr>
<td>( \text{SÖPÖ} )</td>
<td>( \text{SÖPÖ} - )</td>
<td>( \text{SÖPÖIN} )</td>
</tr>
<tr>
<td>( \text{NOPEA} )</td>
<td>( \text{NOPEA} - )</td>
<td>( \text{NOPEIN} )</td>
</tr>
<tr>
<td>( \text{SELVÄ} )</td>
<td>( \text{SELVÄ} - )</td>
<td>( \text{SELVIN} )</td>
</tr>
<tr>
<td>( \text{NUORI} )</td>
<td>( \text{NUORE} - )</td>
<td>( \text{NUORIN} )</td>
</tr>
<tr>
<td>( \text{KILTTI} ) / ( \text{II} )</td>
<td>( \text{KIILTII} - )</td>
<td>( \text{KILTEIN} )</td>
</tr>
<tr>
<td>( \text{KAUNIS} )</td>
<td>( \text{KAUNII} - )</td>
<td>( \text{KAUNEIN} )</td>
</tr>
<tr>
<td>( \text{RAKAS} )</td>
<td>( \text{RAKKAAN} - )</td>
<td>( \text{RACKAIN} )</td>
</tr>
<tr>
<td>( \text{TERVE} )</td>
<td>( \text{TERVEE} - )</td>
<td>( \text{TERVEIN} )</td>
</tr>
<tr>
<td>( \text{SI} )</td>
<td>( \text{UUTE} - )</td>
<td>( \text{UUSIN} )</td>
</tr>
<tr>
<td>( \text{TÄYSTI} )</td>
<td>( \text{TÄYTE} - )</td>
<td>( \text{TÄYSIN} )</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. \( \text{O} / \text{U} / \text{Y} / \text{Ö} \)

U těchto jměn se sufix \( \text{IN} \) přidává beze změny.

2. \( \text{A} / \text{Ä} / \text{E} \)

Tyto hlásky jsou sufixem \( \text{IN} \) nahrazeny.

3. \( \text{I} / \text{II} \)

Zde dochází ke změně hlásek \( \text{I} / \text{II} \) na \( \text{E} \).

---


4. dlouhý vokál
Dlouhý vokál se v superlativu zkracuje.

5. SI
U tohoto typu se sufíx IN přidává k základnímu tvaru, přičemž hláska I odpadá.

Stupňování je většinou pravidelné, existuje však několik přídavných jmen, jejichž tvary jsou nepravidelné (jako například hyvä „dobrý“ → parem „lepší“ → paras / parhain „nejlepší“ nebo pitkä „dlouhý“ → pitempi „delší“ → pisin „nejdelší“).

příklady:  
87 Hän on vanhemi kuin minü. „On/a je starší než já.“  
87 Minä olen sinua nuorempi. „Já jsem mladší než ty.“  
87 Hän on nuorin. „On/a je nejmladší.“

Estonština
Komparativ přídavných jmen se tvoří tak, že se k jejich genitivnímu kmeni přidá sufíx M. Při skloňování se pak tento sufíx mění na MA. U některých přídavných jmen, jejichž kmen má dvě slabiky a končí na A / U, dochází ke změně těchto hlásek na E (pikk „dlouhý“ → pikem „delší“). Srovnání může být vyjádřeno buď slovem kui „než“, nebo elativem.  

88 Pádová koncovka následuje po sufíxu. Finský a estonský komparativ je tedy v jistých rysech podobný.

<table>
<thead>
<tr>
<th>pozitiv</th>
<th>komparativ sg.</th>
<th>komparativ pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NOM</td>
<td>noor „mladý“</td>
<td>noore-MA „mladší“</td>
</tr>
<tr>
<td>GEN</td>
<td>noore-MA</td>
<td>noore-MA-te</td>
</tr>
<tr>
<td>PART</td>
<td>noore-MA-t</td>
<td>noore-MA-id</td>
</tr>
<tr>
<td>INES</td>
<td>noore-MA-s</td>
<td>noore-MA-tes</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Superlativ se tvoří pomocí slova köige a komparativu přídavného jména. Vedle toho mohou některá přídavná jména tvořit superlativ jen pomocí hlásky I, která se přidává k tvaru komparativu a buď nahrazuje, nebo doplňuje poslední vokál (ilus „krásný“ → ilusam komparativ → ilusaim / köige ilusam „nejkrásnější“).  

K dalším změnám kmene už však nedochází, na rozdíl od finštiny. Finský a estonský superlativ se tedy podstatně liší.

<table>
<thead>
<tr>
<th>pozitiv</th>
<th>superlativ sg.</th>
<th>superlativ pl.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NOM</td>
<td>noor „mladý“</td>
<td>köige noorem „nejmladší“</td>
</tr>
<tr>
<td>GEN</td>
<td>köige noorema</td>
<td>köige nooremate</td>
</tr>
<tr>
<td>PART</td>
<td>köige nooremat</td>
<td>köige nooremat</td>
</tr>
<tr>
<td>INES</td>
<td>köige nooremas</td>
<td>köige nooremates</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Opět existuje i několik přídavných jmen, která jsou nepravidelná (jako třeba hea „dobrý“ → parem „lepší“ → köige parem / parim „nejlepší“).  

příklady:  

*Ma olen vanem kui minu ōde.*  \(\Rightarrow\) „Jsem starší než moje sestra.“  
*Ta on minut noorem.*  \(\Rightarrow\) „Je mladší než já.“  
*Kes on sinu kõige parem sõber?*  \(\Rightarrow\) „Kdo je tvůj nejlepší kamarád?“  

3 ZÁJMENA

3.1 Osobní zájmena

Finština

Finská osobní zájmena (neboli pronomina personální) rozlišují osobu (3), číslo a pád. Kategorie rodu ani zde neexistuje. V následujících tabulkách jsou uvedeny nejpoužitější tvary a kmeny osobních zájmenn

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM</th>
<th>V kmen</th>
<th>K kmen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>„já“</td>
<td>minä</td>
<td>minu-</td>
</tr>
<tr>
<td>„ty“</td>
<td>sinä</td>
<td>sinu-</td>
</tr>
<tr>
<td>„on / ona“</td>
<td>hän</td>
<td>häne-</td>
</tr>
<tr>
<td>„my“</td>
<td>me</td>
<td>mei-</td>
</tr>
<tr>
<td>„vy“</td>
<td>te</td>
<td>tei-</td>
</tr>
<tr>
<td>„oni“</td>
<td>he</td>
<td>hei-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Skořovační**

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM</th>
<th>„já“</th>
<th>„ty“</th>
<th>„on / ona“</th>
<th>„my“</th>
<th>„vy“</th>
<th>„oni“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>GEN</td>
<td>minun</td>
<td>sinun</td>
<td>hänen</td>
<td>meidän</td>
<td>teidän</td>
<td>heidän</td>
</tr>
<tr>
<td>PART</td>
<td>minua</td>
<td>sinua</td>
<td>häntä</td>
<td>meitä</td>
<td>teitä</td>
<td>heitä</td>
</tr>
<tr>
<td>INES</td>
<td>minussa</td>
<td>sinussa</td>
<td>hänessä</td>
<td>meissä</td>
<td>teissä</td>
<td>heissä</td>
</tr>
<tr>
<td>ELA</td>
<td>minusta</td>
<td>sinusta</td>
<td>hänestä</td>
<td>meistä</td>
<td>teistä</td>
<td>heistä</td>
</tr>
<tr>
<td>ILL</td>
<td>minuun</td>
<td>sinuun</td>
<td>häneen</td>
<td>meihän</td>
<td>teihän</td>
<td>heihän</td>
</tr>
<tr>
<td>ADES</td>
<td>minulla</td>
<td>sinulla</td>
<td>hänellä</td>
<td>meillä</td>
<td>teillä</td>
<td>heillä</td>
</tr>
<tr>
<td>ABL</td>
<td>minulta</td>
<td>sinulta</td>
<td>häneltä</td>
<td>meiltä</td>
<td>teiltä</td>
<td>heiltä</td>
</tr>
<tr>
<td>ALL</td>
<td>minulle</td>
<td>sinulle</td>
<td>hänelle</td>
<td>meille</td>
<td>teille</td>
<td>heille</td>
</tr>
<tr>
<td>ESS</td>
<td>minuna</td>
<td>sinuna</td>
<td>hänenä</td>
<td>meinä</td>
<td>teinä</td>
<td>heinä</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANS</td>
<td>minuksi</td>
<td>sinuksi</td>
<td>häneksi</td>
<td>meksi</td>
<td>teksi</td>
<td>heksi</td>
</tr>
<tr>
<td>ABES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

minut sinut hänet meidät teidät heidät

příklady: 95  
Puhutko minulle? „Mluvíš na mě?“  
Nään sinut eilen. „Viděl/a jsem tě včera.“  
Rakastaako Ville häntä? „Miluje ji Ville?“  
Hän sai sen meilitä. „Dostal/a to od nás.“  
Kuka teistä tulee? „Kdo z vás přijde?“  
Heillä on huomenna vapaata. „Oni mají zítra volno.“

Estonština

Estonská osobní zájmena také rozlišují osobu (3), číslo, pád a neexistuje u nich kategorie rodu. V následujících tabulkách jsou uvedeny nejprve základní tvary zájmen spolu s genitivním kmenem 96 a poté jejich skloňování. 97 Stejně jako finština má estonština i vykání, jehož tvary jsou shodné s 2. osobou plurálu, a 1. i 2. osoba mohou být z věty vynechány. Ovšem na rozdíl od finštiny nemají estonská osobní zájmena žádný speciální tvar pro totální objekt. Pokud se v této pozici objeví, mají tvar partitivu. 98

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM</th>
<th>GEN / GEN kmen</th>
<th>GEN / GEN kmen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>„já“</td>
<td>mina</td>
<td>(ma)</td>
</tr>
<tr>
<td>„ty“</td>
<td>sina</td>
<td>(sa)</td>
</tr>
<tr>
<td>„on / ona“</td>
<td>tema</td>
<td>(ta)</td>
</tr>
<tr>
<td>„my“</td>
<td>meie</td>
<td>(me)</td>
</tr>
<tr>
<td>„vy“</td>
<td>teie</td>
<td>(te)</td>
</tr>
<tr>
<td>„oni“</td>
<td>nemad</td>
<td>(nad)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sabloňování

<table>
<thead>
<tr>
<th>„já“</th>
<th>„ty“</th>
<th>„on / ona“</th>
<th>„my“</th>
<th>„vy“</th>
<th>„oni“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NOM</td>
<td>minu</td>
<td>sinu</td>
<td>temu</td>
<td>meeu</td>
<td>teeu</td>
</tr>
<tr>
<td>GEN</td>
<td>minu</td>
<td>sinu</td>
<td>temu</td>
<td>meeu</td>
<td>teeu</td>
</tr>
<tr>
<td>PART</td>
<td>mind</td>
<td>sind</td>
<td>teda</td>
<td>meid</td>
<td>teid</td>
</tr>
<tr>
<td>INES</td>
<td>minus</td>
<td>sinus</td>
<td>temas</td>
<td>meis</td>
<td>teis</td>
</tr>
<tr>
<td>ELA</td>
<td>minust</td>
<td>sinust</td>
<td>temast</td>
<td>meist</td>
<td>teist</td>
</tr>
<tr>
<td>ILL</td>
<td>minusse</td>
<td>sinusse</td>
<td>temasse</td>
<td>meisse</td>
<td>teisse</td>
</tr>
<tr>
<td>ADES</td>
<td>minul</td>
<td>sinul</td>
<td>temal</td>
<td>meil</td>
<td>teil</td>
</tr>
<tr>
<td>ABL</td>
<td>minult</td>
<td>sinult</td>
<td>temalt</td>
<td>meilt</td>
<td>teilt</td>
</tr>
<tr>
<td>ALL</td>
<td>minule</td>
<td>sinule</td>
<td>temale</td>
<td>meile</td>
<td>teile</td>
</tr>
<tr>
<td>ESS</td>
<td>minuna</td>
<td>sinuna</td>
<td>temana</td>
<td>meiena</td>
<td>teiena</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3.2 Přivlastňovací zájmena

**Finština**

Jako přivlastňovací zájmena slouží zájmena osobní v genitivu. Kromě toho má však finština ještě takzvané posesivní sufixy. V 1. a 2. osobě může být přivlastňování vyjadřeno jen samotnými sufíxy a zájmeno vynecháno, ale ve 3. osobě je to možné jen tehdy, pokud zájmeno a subjekt odkazují ke stejné entitě. V tabulce 100 níže jsou uvedeny jak tvary přivlastňovacích zájmen, tak příslušné posesivní sufíxy. Suffix se připojuje pouze k podstatnému jménu za pádovou koncovku.

<table>
<thead>
<tr>
<th>GEN</th>
<th>posesivní sufiks</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>„moje“</td>
<td>minun -ni</td>
</tr>
<tr>
<td>„tvoje“</td>
<td>sinun -si</td>
</tr>
<tr>
<td>„jeho / její“</td>
<td>hänen -nsa / nsä / vokálN</td>
</tr>
<tr>
<td>„naše“</td>
<td>meidän -mme</td>
</tr>
<tr>
<td>„vaše“</td>
<td>teidän -nne</td>
</tr>
<tr>
<td>„jejich“</td>
<td>heidän -nsa / nsä / vokálN</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ve 3. osobě máposesivní sufíx více variant: vokálN se použije tehdy, když pádová koncovka končí na krátký vokál (heidän talossaan „v jejich domě“), jinak se použije NSÅ / NSÄ (heidän taloossa „do jejich domu“). Pokud pádová koncovka končí na konsonant, dochází po připojení sufíku k jeho odpadnutí (laivan „lodě“ GEN sg. → laivasj „tvojí lodě“). U translativu se koncovka KSI mění na KSE. Posesivní sufíx se použije tehdy, když nahrazuje přivlastňovací zájmeno (hänen kirjansa „její kniha“ X Marian kirja „Marjina kniha“).

#### příklady:

- **Pekka on minun veljeni.** "Pekka je můj bratr."
- **Suvi ajaa autonsa kottiin.** "Suvi jede domů svým autem."
- **Mika ajaa hänen autonsa kotiin.** "Mika jede domů jeho/jejím autem."
- **Tämä on talomme.** "Toto je náš dům."
Estonština
V estonštině slouží jako přivlastňovací zájmena opět zájmena osobní v genitivu. Neexistují zde ovšem posesivní sufiksy, na rozdíl od finštiny. 104 Tabulka přivlastňovacích zájm vypadá tedy jednoduše takto: 105

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>minu</td>
<td>sinu</td>
<td>tema</td>
<td>meie</td>
<td>teie</td>
<td>nende</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

příklady: 106  
Minu vend sai kolmeaastaseks. „Mému bratrovi jsou tři roky.“
Kas see on sinu koer? „Je to tvůj pes?“

3.3 Ukazovací zájmena
Finština
Ve finském jazyce existují tři ukazovací zájmena: tämä „toto“, tuo „tamto“ a se „to“. Tämä a tuo vyjadřují vzdálenost objektu, zatímco se odkazuje na něco, o čem již byla řeč. Ukazovací zájmena se skloňují v čísle i pádě a jejich tvary jsou uvedeny níže. 107 V plurálu se kořenové hlásky t- / s- mění na n-, objevuje se zde tedy takzvaný supletivismus.

<table>
<thead>
<tr>
<th>„tento / tato / toto“</th>
<th>„tamten / tamta / tamto“</th>
<th>„ten / ta / to“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NOM</td>
<td>sg.</td>
<td>pl.</td>
</tr>
<tr>
<td>GEN</td>
<td>sg.</td>
<td>pl.</td>
</tr>
<tr>
<td>PART</td>
<td>sg.</td>
<td>pl.</td>
</tr>
<tr>
<td>INES</td>
<td>sg.</td>
<td>pl.</td>
</tr>
<tr>
<td>ELA</td>
<td>sg.</td>
<td>pl.</td>
</tr>
<tr>
<td>ILL</td>
<td>sg.</td>
<td>pl.</td>
</tr>
<tr>
<td>ADES</td>
<td>sg.</td>
<td>pl.</td>
</tr>
<tr>
<td>ABL</td>
<td>sg.</td>
<td>pl.</td>
</tr>
<tr>
<td>ESS</td>
<td>sg.</td>
<td>pl.</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANS</td>
<td>sg.</td>
<td>pl.</td>
</tr>
<tr>
<td>ABES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KOM</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>INST</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Příklady:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tämä</th>
<th>Talo on korkea.</th>
<th>Tento dům je vysoký.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tuo</td>
<td>Kissa on kirjava.</td>
<td>Tamta kočka je strakatá.</td>
</tr>
<tr>
<td>Se</td>
<td>En poikasyltävän Jare.</td>
<td>To je můj přítel Jare.</td>
</tr>
<tr>
<td>Tänä</td>
<td>Kesänä haluan olla Suomessa.</td>
<td>Toto léto chci být ve Finsku.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Estonština**

V estonském jazyce existují dvě ukazovací zájmena: see „toto, to“ a too „tamto“.

**Tabulka**

<table>
<thead>
<tr>
<th>„tento / tato / toto“</th>
<th>„ten / ta / to“</th>
<th>„tamten / tamta / tamto“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sg.</td>
<td>pl.</td>
<td>sg.</td>
</tr>
<tr>
<td>NOM</td>
<td>see</td>
<td>need</td>
</tr>
<tr>
<td>GEN</td>
<td>selle</td>
<td>nende</td>
</tr>
<tr>
<td>PART</td>
<td>seda</td>
<td>neid</td>
</tr>
<tr>
<td>INES</td>
<td>selles</td>
<td>nendes</td>
</tr>
<tr>
<td>ELA</td>
<td>sellest</td>
<td>nendest</td>
</tr>
<tr>
<td>ILL</td>
<td>sellesse</td>
<td>nendesse</td>
</tr>
<tr>
<td>ADES</td>
<td>sellel</td>
<td>nendel</td>
</tr>
<tr>
<td>ABL</td>
<td>sellelt</td>
<td>nendelt</td>
</tr>
<tr>
<td>ALL</td>
<td>sellele</td>
<td>nendele</td>
</tr>
<tr>
<td>ESS</td>
<td>sellena</td>
<td>nendena</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANS</td>
<td>selleks</td>
<td>nendeks</td>
</tr>
<tr>
<td>ABES</td>
<td>selleta</td>
<td>nendeta</td>
</tr>
<tr>
<td>KOM</td>
<td>sellega</td>
<td>nendega</td>
</tr>
<tr>
<td>TERM</td>
<td>selleni</td>
<td>nendeni</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Příklady:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>See</th>
<th>On hea raamat.</th>
<th>„Toto je dobrá kniha.“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ülikool on selles majas.</td>
<td>„Univerzita je v této budově.“</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>See</td>
<td>On mu poiss-sõber Indrek.</td>
<td>„To je můj přítel Indrek.“</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**3.4 Tázací zájmena**

**Finština**

Mezi finská tázací zájmena patří kuka „kdo, který?“, mikä „co, který?“ a kumpi „který ze dvou?“. Tázací zájmena se skloňují v čísle i pádě a jejich tvary jsou následovné: ¹¹²

---


Genitiv zájmena *kuka* (*kenen*) může znamenat také „či?“. Tvary zájmena *mikä* mohou fungovat i jako příslovce na základě toho, před jakým slovním druhem stojí. Pro zájmeno *kumpi* platí, že singulár se použije tehdy, když se vybírá ze dvou jednotlivých věcí a plurál v tom případě, když se vybírá ze dvou skupin věcí.\(^{113}\)

příklady:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kuka se on?</th>
<th>„Kdo“ je to?“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mitä sinä teet?</td>
<td>„Co děláš?“</td>
</tr>
<tr>
<td>Kenen puhelin nyt soi?</td>
<td>„Či telefon teď zvonil?“</td>
</tr>
<tr>
<td>Missää kerroksessa asut?</td>
<td>„Ve kterém poschodí bydlíš?“</td>
</tr>
<tr>
<td>Missää olet?</td>
<td>„Kde jsi?“</td>
</tr>
<tr>
<td>Kumpi on vanhempi, Kaisa vai Liisa?</td>
<td>„Která z nich je starší, Kaisa nebo Liisa?“</td>
</tr>
<tr>
<td>Kummat kengät ostat, nämä vai nuo?</td>
<td>„Které boty si koupíš, tyto nebo tamty?“</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Estonština

Mezi estonská tázací zájmena patří *kes* „kdo, který?“, *mis* „co, který?“ a *kumb* „který ze dvou?“. Znovu se skloňují v čísle i pádě a jejich tvary jsou následovné.\(^{114}\)

<table>
<thead>
<tr>
<th>„kdo, který?“</th>
<th>„co, který?“</th>
<th>„který ze dvou?“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NOM</td>
<td>kes</td>
<td>kes</td>
</tr>
<tr>
<td>GEN</td>
<td>kelle</td>
<td>kelledes</td>
</tr>
<tr>
<td>PART</td>
<td>keda</td>
<td>keda</td>
</tr>
<tr>
<td>INES</td>
<td>kelles</td>
<td>kelles</td>
</tr>
<tr>
<td>ELA</td>
<td>kellest</td>
<td>kellest</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---


<table>
<thead>
<tr>
<th>ILL</th>
<th>kellesse</th>
<th>kelledesse</th>
<th>millesse</th>
<th>milledesse</th>
<th>kumba</th>
<th>kumbadesse</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ADES</td>
<td>kellet</td>
<td>millel</td>
<td>kummal</td>
<td>kumbalt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ABL</td>
<td>kellett</td>
<td>millett</td>
<td>kum malt</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ALL</td>
<td>kellel</td>
<td>millele</td>
<td>kummale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ESS</td>
<td>kellena</td>
<td>millena</td>
<td>kummana</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TRANS</td>
<td>kelleks</td>
<td>milleks</td>
<td>kummaks</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ABES</td>
<td>kelleta</td>
<td>milleta</td>
<td>kummata</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KOM</td>
<td>kellega</td>
<td>millega</td>
<td>kummaga</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TERM</td>
<td>kellení</td>
<td>millení</td>
<td>kummani</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Genitiv zájmena kes (kelle) může opět znamenat také „čí?“. Tvary zájmena mix nefungují jako zájmenná příslovce, na rozdíl od finského mikä. (Pro výrazy jako „kde? kam?...“ se používají tvarv kus, kuhu...) U zájmena kumb znovu platí, že singulár se použije v případě, když se vybírá ze dvou jednotlivých věcí a plurál tehdy, když se vybírá ze dvou skupin věcí.\textsuperscript{115}

příklady:  \textsuperscript{116}

| Kes see on?  | „Kdo je to?“  |
| Keda ootad? | „Na koho čekáš?“  |
| Kellesse on ta armunud? | „Do koho je zamilovaný/á?“  |
| Kelle idee se oli? | „Čí to byl nápad?“  |
| Kumb on parem, suurem või väiksem? | „Který je lepší, menší nebo větší?“ |

4 SLOVESA

Finština

Finština slovesa (neboli verba) se časují v osobě (3), čísle, čase a způsobu. Časy má finština čtyři: přítomný, minulý, předpřítomný a předminulý. Způsoby má také čtyři: indikativ, imperativ, kondicionál a potenciál. Slovesa se časují (konjugují) tak, že se ke kmeni slovesa připojí příslušný suffix. Dále u finských sloves existuje ještě pasivum, participia (přítomné aktivní a pasivní (VA), minulé aktivní (NUT) a pasivní (TU), agentní, záporné) a tři druhy infinitivu (A-infinitiv, E-infinitiv, MA-infinitiv).\textsuperscript{117}

Estonština

Estonština slovesa se také časují v osobě (3), čísle, čase a způsobu. Časy má estonština čtyři: přítomný, minulý, předpřítomný a předminulý. Způsoby má však pět: indikativ, imperativ, kondicionál, jussiv a kvotativ. Časování sloves zvolí tak, že se ke kmeni slovesa připojí příslušný suffix. Dále u estonských sloves existuje ještě třeba impersonál, participia (přítomné aktivní (V) a impersonální (TAV), minulé aktivní (NUD) a impersonální (TUD)) a dva druhy infinitivu (MA-infinitiv, DA-infinitiv).\textsuperscript{118}

4.1 Slovesné typy

Finština

Jak bylo řečeno výše, slovesa se časují tak, že se ke kmeni připojí příslušný sufik. Tvar kmeně je dán slovesným typem a může být opět vokalický i konsonantický. Dochází zde také k alternaci kmenových hlásek. V následující tabulce 119 jsou slovesa rozdělena do šesti typů podle toho, jak jsou zakončena v A-infinitivu nebo jejich slovníkovém tvaru. 120

<table>
<thead>
<tr>
<th>A-infinitiv</th>
<th>V kmen silný</th>
<th>V kmen slabý</th>
<th>K kmen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. krátký vokál + A / Ā</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>puhua</em></td>
<td>„mluvit“</td>
<td></td>
<td><em>puha-</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>laua</em></td>
<td>„zpívat“</td>
<td><em>anta-</em></td>
<td><em>anna-</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>antea</em></td>
<td>„dát“</td>
<td><em>luke-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>luea</em></td>
<td>„číst“</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. DA / DĀ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>syødā</em></td>
<td>„jíst“</td>
<td><em>syö-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>tuoda</em></td>
<td>„přinést“</td>
<td><em>tuo-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>saada</em></td>
<td>„dostat“</td>
<td><em>saa-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. L + LA/LÄ, N + NA/NÄ, R + RA/RÄ, S + TA/TÄ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>ajatella</em></td>
<td>„myslet“</td>
<td><em>ajatelle-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>tulla</em></td>
<td>přítít / přijet</td>
<td><em>tule-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>panna</em></td>
<td>„položit“</td>
<td><em>pane-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>nosta</em></td>
<td>„vstát“</td>
<td><em>nouse-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. krátký vokál + TA / TĀ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>herättā</em></td>
<td>„vzbudit se“</td>
<td><em>herät-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>haluta</em></td>
<td>„chýt“</td>
<td><em>halut-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>tavata</em></td>
<td>„potkat“</td>
<td><em>tavat-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. ITA / ITÄ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>valita</em></td>
<td>„vybírat“</td>
<td><em>valitse-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>tarvita</em></td>
<td>„potřebovat“</td>
<td><em>tarvitse-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>punnitā</em></td>
<td>„zvážit“</td>
<td><em>punnitse-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6. ETA / ETÄ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>nuoretā</em></td>
<td>„mládnout“</td>
<td><em>nuorene-</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>lämmetā</em></td>
<td>„oteplit se“</td>
<td><em>lämpene-</em></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. krátký vokál + A / Ā
Tento typ má jen kmen vokalický, kde odpadá koncovka A / Ā.

2. DA / DĀ
Tato slovesa mají také jen kmen vokalický, kde odpadá koncovka DA / DĀ.

3. L + LA/LÄ, N + NA/NÄ, R + RA/RÄ, S + TA/TĀ
Ve vokalickém kmeni jsou zakončení LA/LÄ, NA/NÄ, RA/RÄ, TA/TĀ nahrazena hláskou E, zatímco v konsonantickém kmeni odpadá.

---


4. krátký vokál + TA/TÄ
Zakončení TA / TÄ je ve vokalickém kmeni nahrazeno hláskou A / Ä, v konsonantickém kmeni pak hláskou T. Tímto způsobem se časují i některá slovesa zakončená na ITA / ITÄ nebo ETA / ETÄ (selvitä „vyjasnit se“ → selvít, kiivetä „vylézt“ → kiipeitä). I když tato zakončení tvoří samostatný typ.

5. ITA / ITÄ
Segment TA / TÄ se mění ve vokalickém kmeni na TSE a v konsonantickém kmeni na T.

6. ETA / ETÄ
Zde se segment TA / TÄ mění ve vokalickém kmeni na NE a v konsonantickém kmeni opět na T.


<table>
<thead>
<tr>
<th>MA-infinitiv</th>
<th>DA-infinitiv</th>
<th>1. osoba sg. přít.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>1.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ela-ma</td>
<td>„žít“</td>
<td>ela-da</td>
</tr>
<tr>
<td>kirjuta-ma</td>
<td>„psát“</td>
<td>kirjuta-da</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>öppi-ma</td>
<td>„účít se“</td>
<td>öppi-da</td>
</tr>
<tr>
<td>luge-ma</td>
<td>„číst“</td>
<td>luge-da</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>hakka-ma</td>
<td>„začínat“</td>
<td>hakka-ta</td>
</tr>
<tr>
<td>lend-ma</td>
<td>„létat“</td>
<td>lend-ta</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>4.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ömble-ma</td>
<td>„šít“</td>
<td>ömble-da</td>
</tr>
<tr>
<td>näitle-ma</td>
<td>„hrát“</td>
<td>näitle-da</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>5.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>laul-ma</td>
<td>„zpívat“</td>
<td>laul-da</td>
</tr>
<tr>
<td>mait-s-ma</td>
<td>„ochutnat“</td>
<td>mait-s-ta</td>
</tr>
<tr>
<td>saa-ta-ma</td>
<td>„poslat“</td>
<td>saa-ta-a</td>
</tr>
<tr>
<td>and-ta-ma</td>
<td>„dát“</td>
<td>and-ta-a</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1. U těchto sloves nedochází ke střídání stupňů ani k žádným změnám, kmen je tedy ve všech tvarách stejný.

2. DA-infinitiv má silný stupeň, zatímco 1. osoba má slabý stupeň.

3. Zde má naopak DA-infinitiv slabý stupeň a 1. osoba silný stupeň.

4. V DA-infinitivu je slabý stupeň, a k tomu dochází k přesmyknutí hlásek LE na EL. V 1. osobě je silný stupeň a k přesmyknutí nedochází. Patří sem slovesa zakońčená na LEMA, ale existují i výjimky, které sem nepatří (arutle-ma „diskutovat“ → arutle-da DA-infinitiv → arutle-n 1. osoba sg. přít.).


Vedle toho existují v estonštině i taková slovesa, která se do zmíněných typů nehodí nebo nabývají nepravidelných tvarů (jako třeba sööma „jíst“ → süüa DA-infinitiv → söön 1. osoba sg. přít. či tegema „dělat“ → teha DA-infinitiv → teen 1. osoba sg. přít.).

### 4.2 Přítomný čas

**Finština**

Přítomný čas (jinak též předens) se tvoří tak, že se k vokalickému kmeni slovesa připojí osobní koncovky. Čas i osobní koncovky jsou znázorněny v následující tabulce, přičemž koncovky jsou označeny velkými písmeny. Ve 3. osobě singuláru je osobní koncovkou prodloužení posledního vokálu, ale pokud kmen slovesa na dlouhý vokál či diftong už končí, k prodloužení nedochází. Tvary přítomného času mohou vyjadřovat také budoucnost, o který čas se jedná lze poznat jen díky časovým výrazům (teď, zítra...) nebo z kontextu.

---

Zápor přítomného času se tvoří pomocí záporného slovesa *ei* a kmene slovesa. Kmen má stejnou podobu jako v 1. osobě, jen je bez osobní koncovky. Osobní koncovky tu přibírá sloveso *ei*. Zápor přítomného času vypadá tedy následovně:  

<table>
<thead>
<tr>
<th>puhua „mluvit“</th>
<th>lukea „číst“</th>
<th>syödä „jíst“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>„já“</td>
<td>puhu-N</td>
<td>lue-N</td>
</tr>
<tr>
<td>„ty“</td>
<td>puhu-T</td>
<td>lue-T</td>
</tr>
<tr>
<td>„on / ona“</td>
<td>puhu-U</td>
<td>lue-E</td>
</tr>
<tr>
<td>„my“</td>
<td>puhu-MME</td>
<td>lue-MME</td>
</tr>
<tr>
<td>„vy“</td>
<td>puhu-TTE</td>
<td>lue-TTE</td>
</tr>
<tr>
<td>„oni“</td>
<td>puhu-VAT</td>
<td>lue-VAT</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zápor přítomného času se tvoří pomocí záporného slovesa *ei* a kmene slovesa. Kmen má stejnou podobu jako v 1. osobě, jen je bez osobní koncovky. Osobní koncovky tu přibírá sloveso *ei*. Zápor přítomného času vypadá tedy následovně:  

<table>
<thead>
<tr>
<th>puhua „mluvit“</th>
<th>lukea „číst“</th>
<th>syödä „jíst“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>„já“</td>
<td>EN</td>
<td>puhu</td>
</tr>
<tr>
<td>„ty“</td>
<td>ET</td>
<td>puhu</td>
</tr>
<tr>
<td>„on / ona“</td>
<td>EI</td>
<td>puhu</td>
</tr>
<tr>
<td>„my“</td>
<td>EMME</td>
<td>puhu</td>
</tr>
<tr>
<td>„vy“</td>
<td>ETTE</td>
<td>puhu</td>
</tr>
<tr>
<td>„oni“</td>
<td>EIVÄT</td>
<td>puhu</td>
</tr>
</tbody>
</table>

příklady:  

Auto seiso tallissa. „Auto stojí v garáži.“  
Marko lukee sanomalehteä. „Marko čte noviny.“  
Tuula ja Leena lähtevät Espanjaan. „Tuula a Leena jedou do Španělska.“

Estonština  
Přítomný čas se opět tvoří pomocí osobní koncovky, která se připojuje ke kmeni slovesa. Kmen vychází z tvaru 1. osoby sg. přít. Čas a osobní koncovky jsou znázorněny v tabulce níže, kde jsou koncovky zase označeny velkými písmeny a jak je vidět, jsou velmi podobné těm finským. Tvary přítomného času mohou znovu vyjadřovat i budoucnost a o jaký čas se jedná lze poznat jen díky časovým výrazům nebo z kontextu.

<table>
<thead>
<tr>
<th>kirjutama „psát“</th>
<th>saatma „poslat“</th>
<th>tulema „přijít“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>„já“</td>
<td>kirjuta-N</td>
<td>saada-N</td>
</tr>
<tr>
<td>„ty“</td>
<td>kirjuta-D</td>
<td>saada-D</td>
</tr>
<tr>
<td>„on / ona“</td>
<td>kirjuta-B</td>
<td>saada-B</td>
</tr>
<tr>
<td>„my“</td>
<td>kirjuta-ME</td>
<td>saada-ME</td>
</tr>
<tr>
<td>„vy“</td>
<td>kirjuta-TE</td>
<td>saada-TE</td>
</tr>
<tr>
<td>„oni“</td>
<td>kirjuta-VAD</td>
<td>saada-VAD</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

Zápor přítomného času se tvoří pomocí záporného slovesa *ei* a kmene slovesa stejně jako ve finštině. Avšak na rozdíl od finštiny nepřibírá sloveso *ei* osobní koncovky. Zápor přítomného času vypadá tedy takto: 131

<table>
<thead>
<tr>
<th>kirjutama „psát“</th>
<th>saatma „poslat“</th>
<th>tulema „přijít“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>„já“</td>
<td>El kirjuta</td>
<td>El tule</td>
</tr>
<tr>
<td>„ty“</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>„on / ona“</td>
<td>El saada</td>
<td>El tule</td>
</tr>
<tr>
<td>„my“</td>
<td>El kirjuta</td>
<td>El tule</td>
</tr>
<tr>
<td>„vy“</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>„oni“</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

příklady: 132

*Nad magavad.*  „Oni spí.“
*Ta kirjutab kirja.* „On pře dopis.“
*Ma tulen.* „Já přijdu.“

### 4.3 Minulý čas

Finština

Minulý čas (neboli imperfektum) se tvoří pomocí hlásky *I*, která se připojuje k vokalickému kmene slovesa, a dále přidáním osobní koncovky. Osobní koncovky jsou stejně jako v čase přítomném, a také u 3. osoby singuláru, která žádnou koncovku nemá. Hlásky *I* způsobuje v kmeni podobné změny jako plurálové *I* u podstatných a přídavných jmen. 133 Níže je tedy ukázáno nejprve časování sloves 134 a pak také změny, ke kterým v kmeni dochází.

<table>
<thead>
<tr>
<th>puhua „mluvit“</th>
<th>lukea „číst“</th>
<th>syödä „jíst“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>„já“</td>
<td>puhui-N</td>
<td>lui-N</td>
</tr>
<tr>
<td>„ty“</td>
<td>puhui-T</td>
<td>lui-T</td>
</tr>
<tr>
<td>„on / ona“</td>
<td>puhui-</td>
<td>lukš-</td>
</tr>
<tr>
<td>„my“</td>
<td>puhui-MME</td>
<td>lui-MME</td>
</tr>
<tr>
<td>„vy“</td>
<td>puhui-TTE</td>
<td>lui-TTE</td>
</tr>
<tr>
<td>„oni“</td>
<td>puhui-VAT</td>
<td>lukš-VAT</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zápor minulého času se tvoří pomocí záporného slovesa *ei*, které má stejné tvary jako v čase přítomném, a slovesa ve tvaru NUT participia (minulé aktivní). Zápor minulého času vypadá tedy následovně: 135

---


<table>
<thead>
<tr>
<th>puhua „mluvit“</th>
<th>lukea „číst“</th>
<th>syödä „jíst“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>„jú“ EN</td>
<td>„číst“ EN</td>
<td>„jíst“ EN</td>
</tr>
<tr>
<td>„ty“ ET</td>
<td>„číst“ ET</td>
<td>„jíst“ ET</td>
</tr>
<tr>
<td>„on / ona“ EI</td>
<td>„číst“ EI</td>
<td>„jíst“ EI</td>
</tr>
<tr>
<td>„my“ EMME</td>
<td>„číst“ ETTE</td>
<td>„jíst“ ETTE</td>
</tr>
<tr>
<td>„vy“ EIVAT</td>
<td>„číst“ EIVAT</td>
<td>„jíst“ EIVAT</td>
</tr>
</tbody>
</table>

příklady:  
136 Sain sen joululahjaksi. „Dostal/a jsem to k Vánocům.“  
Ajattelin sinua. „Myslel/a jsem na tebe.“  
Kirjoitin sinulle kirjeen. „Napsal/a jsem ti dopis.“

Změny
V tabulce 137 níže jsou slovesa rozdělena do devíti typů podle toho, jak je zakončen jejich vokalický kmen. Výjimkou jsou typy 8. a 9., u nichž je rozhodující tvar A-infinitivu.

<table>
<thead>
<tr>
<th>A-infinitiv</th>
<th>V kmen</th>
<th>minulý čas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>O / U  / Y / Ö</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sanoa</td>
<td>„říkat“</td>
<td>sano-</td>
</tr>
<tr>
<td>puhua</td>
<td>„mluvit“</td>
<td>puhu-</td>
</tr>
<tr>
<td>kysyä</td>
<td>„ptát se“</td>
<td>kysy-</td>
</tr>
<tr>
<td>säilöä</td>
<td>„zavařovat“</td>
<td>säilö-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>E / A</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>lakea</td>
<td>„číst“</td>
<td>lake-</td>
</tr>
<tr>
<td>mennä</td>
<td>„jít / jet“</td>
<td>mene-</td>
</tr>
<tr>
<td>valita</td>
<td>„vybírat“</td>
<td>valitse-</td>
</tr>
<tr>
<td>nuoreta</td>
<td>„mládnout“</td>
<td>nuorene-</td>
</tr>
<tr>
<td>kiittää</td>
<td>„děkovat“</td>
<td>kiittä-</td>
</tr>
<tr>
<td>pitää</td>
<td>„mít rád“</td>
<td>pitä-</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>I</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kukkia</td>
<td>„kvést“</td>
<td>kukkï-</td>
</tr>
<tr>
<td>etsiä</td>
<td>„hledat“</td>
<td>etsi-</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>dlouhý vokál / diftong na I</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>saada</td>
<td>„dostat“</td>
<td>saa-</td>
</tr>
<tr>
<td>jäädää</td>
<td>„zůstat“</td>
<td>jää-</td>
</tr>
<tr>
<td>uida</td>
<td>„plavat“</td>
<td>ui-</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>diftong</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>syödä</td>
<td>„jíst“</td>
<td>syö-</td>
</tr>
<tr>
<td>tuoda</td>
<td>„přinést“</td>
<td>tuo-</td>
</tr>
<tr>
<td>viedä</td>
<td>„odnést“</td>
<td>vie-</td>
</tr>
<tr>
<td>6a.</td>
<td>A 2 slabíky, v 1. je O / U</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ostaa</td>
<td>„koupit“</td>
<td>osta-</td>
</tr>
<tr>
<td>sulaa</td>
<td>„roztáčit“</td>
<td>suli-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. O / U / Y / Ö
U těchto sloves se hláška I připojuje beze změny.

2. E / Ā
Koncové E / Ā je nahrazeno hláskou I.

3. I
Zde dochází k tomu, že kmenové I je nahrazeno hláskou I. Tvary kmene a minulého času jsou tedy de facto shodné.

4. dlouhý vokál / díftong na I
U dlouhého vokálu dochází před hláskou I ke zkrácení. Pokud kmen na I už končí, jsou tvary kmene a minulého času opět shodné.

5. díftong
První vokál díftongu odpadá a na konec kmene se připojuje I.

6. A, 2 slabíky
Pokud jsou v první slabice hlásky O / U jako u 6a., je koncové A nahrazeno hláskou I. Jestli je však v první slabici hlásky A jako u 6b., mění se koncové A na O.

7. A, 3 a více slabíky
U těchto sloves je koncové A opět jednoduše nahrazeno hláskou I.

8. krátký vokál + TA / TÄ
Zde se mění zakončení infinitivu TA / TÄ na SI. (Nepatří sem ovšem slovesa typu ITA / ITÄ a ETA / ETÄ, ta se časují jako typ 2.)

9. L / N / R / dva vokály + TAA / TÄÄ
Tento typ mění segment infinitivu TAA / TÄÄ také na SI. Stejným způsobem se mohou časovat i slovesa s ponecháním odlišným zakončením (tuntea „znát“ → tunte- V kmen → tunsí- minulý čas), a naopak některá slovesa s tímto zakončením sem nepatří (antaa „dát“ → anta- V kmen → antoi- minulý čas).
Estonština


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>kirjutama „psát“</th>
<th>saatma „poslat“</th>
<th>tulema „přijít“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>„já“</td>
<td>kirjutasi-N</td>
<td>saatsi-N</td>
<td>tuli-N</td>
</tr>
<tr>
<td>„ty“</td>
<td>kirjutasi-D</td>
<td>saatsi-D</td>
<td>tuli-D</td>
</tr>
<tr>
<td>„on / ona“</td>
<td>kirjutas-</td>
<td>saatis-</td>
<td>tuli-</td>
</tr>
<tr>
<td>„my“</td>
<td>kirjutasi-ME</td>
<td>saatsi-ME</td>
<td>tuli-ME</td>
</tr>
<tr>
<td>„vy“</td>
<td>kirjutasi-TE</td>
<td>saatsi-TE</td>
<td>tuli-TE</td>
</tr>
<tr>
<td>„oni“</td>
<td>kirjutasi-D</td>
<td>saatsi-D</td>
<td>tuli-D</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zápor minulého času se znovu tvoří pomocí záporného slovesa ei, které má ve všech osobách stejný tvar, a slovesa ve tvaru NUD participia (minulé aktivní). Estonský zápor minulého času je tedy velmi podobný tomu finskému a vypadá následovně: 139

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>kirjutama „psát“</th>
<th>saatma „poslat“</th>
<th>tulema „přijít“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>„já“</td>
<td>EI kirjutanud</td>
<td>EI saatnud</td>
<td>EI tulnud</td>
</tr>
<tr>
<td>„my“</td>
<td>EI kirjutanud</td>
<td>EI saatnud</td>
<td>EI tulnud</td>
</tr>
<tr>
<td>„ona“</td>
<td>EI kirjutanud</td>
<td>EI saatnud</td>
<td>EI tulnud</td>
</tr>
</tbody>
</table>

příklady: 140

Nad magasid.
Ta elas Venemaal.
Ta tuli koju.

„Oni spali.“
„Žil/a v Rusku.“
„Přišel domů.“

4.4 Předpřítomný a předminulý čas

Finština

Předpřítomný čas (perfektum) se tvoří pomocí slovesa olla „být“ a NUT participia. Zápor se tvoří pomocí olla v záporu a NUT participia.

příklady:

Kuinka kauan olet asunut Suomessa? „Jak dlouho bydlíš ve Finsku?“

---

Předminulý čas (plusquamperfektum) se tvoří pomocí slovesa olla „být“ v minulém čase a NUT participia. Zápor se tvoří pomocí olla v minulém čase v záporu a NUT participia. 141

příklady: Olin juuri tullut kotiin, kun soittit. „Zrovna jsem přišel domů, když jsi zazvonil.“

Estonština
Předpřítomný čas se tvoří pomocí slovesa olema „být“ a NUD participia. Zápor se tvoří pomocí olema v minulém čase v záporu a NUD participia.

příklady: Ta on elanud Eestis juba kaks aastat. „Žije v Estonsku už dva roky.“


4.5 Způsob
Finština
Indikativ je způsob oznamovací a žádným zvláštním znakem se nevyznačuje.

příklady: Auto seisoo tallissa. „Auto stojí v garáži.“

Imperativ je způsob rozkazovací. V singuláru je tvořen holým kmenem slovesa, v plurálu pak přibírá hlásky KAA / KÄÄ. Ve 3. osobě má v singuláru suffix KOON / KÖÖN a v plurálu KOOT / KÖÖT a vyjadřuje přání či svolení.

příklady: Katso! Soittakaa! Tulkoot he tänne. „Dívej! Zavolejte! Ať přijdou sem.“

Kondicionál vyjadřuje návrh či možnost. Jeho znakem jsou hlásky ISI. 143

příklady: Voisitko auttaa minua? „Mohl/a bys mi pomoci?“

Potenciál vyjadřuje pravděpodobnost, ale také nejistotu. Vyznačuje se hláskami NE (LE / RE / SE).

příklady: Hän muuttane Helsinkiin. „Možná se bude stěhovat do Helsinek.“

Estonština
Indikativ je způsob oznamovací a žádným zvláštním znakem se nevyznačuje.

příklady: Nad magavad. „Oni spí.“

Imperativ je způsob rozkazovací. V singuláru ho tvoří holý kmen slovesa, který vychází z tvaru 1. osoby sg. přít. V plurálu je tvořen kmenem DA-infinitivu a sufixem GE / KE.

příklady: Oota siin. Vaadake! „Čekej tady. Podívejte!“

Kondicionál vyjadřuje možnost nebo návrh. Znakem kondicionálu jsou hlásky KS / KSI.

příklady: Kas sa vöiksid mind aidata? „Mohl/a bys mi pomoci?“

Jussiv vyjadřuje příkaz či přání a používá se u 3. osoby, kde přibírá hlásky GU / KU.

příklady: Mart helistagu mulle. „Atť mi Mart zavolá.“


Kvotativ se používá pro tvrzení, za které mluvčí nechce nést plnou zodpovědnost. Vyznačuje se hláskami VAT. Jak je vidět, finština a estonština jsou si podobné v indikativu a částečně také v imperativu, ale v ostatních způsobech se liší.

příklady: 

Kvotativ: Nad rääkivat eesti keelt. „Prádlo se vypere zítra.“

Estonština: Selles koolis õpetatakse vene keelt. „Na této škole se učí ruština.“

4.6 Pasivum a impersonál

Finština

Pasivum ve finštině vyjadřuje děj, který je sice někým vykonáván, ale samotný konatel vyjádřen není. Věta tedy nemá subjekt. V přítomném čase jsou znakem pasiva hlásky (T)TA / (T)TÄ, v minulém čase (T)T + I, a k tomu se v obou případech přidává na konec slova ještě suffix vokálN. V předpřítomném a předminulém čase se pasivum tvoří pomocí příslušného tvaru slovesa olla „být“ a TUD participia. 

příklady: 

Pasivum: Pyykit pestään huomenna. „Prádlo se vypere zítra.“

Estonština


příklady: 

Impersonál: Selles koolis õpetatakse vene keelt. „Na této škole se učí ruština.“

5 ČÍSLOVKY

5.1 Základní číslovky

5.1.1 jednotky

Finština

Finské číslovky (jinak též numerália) se skloňují v čísle i pádě. Pokud je název číslovky složený, skloňuje se každá jeho část. Co se týče slovního zápisu, přiš fínské číslovky dohromady. V následující tabulce jsou uvedeny jednotky v nominativu, genitivu a partitivu, z nichž lze odvodit kmen. Za číslovkou v nominativu sg. (vyjma čísła 1) následuje podstatné jméno v partitivu sg. (kaksi päivää „dva dny“). Jestli je však podstatné jméno v jiném pádě, číslovka se s ním shoduje (kahtena päivänä „po dva dny“). Číslovka i podstatné jméno jsou zpravidla v singularu a plurálu se použije jen tehdy, když se jedná o skupinu věcí (kahdet saappaat „dva páry bot“).

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg.</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>yksi</td>
<td>yhtä</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>kaksi</td>
<td>kahta</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>kolme</td>
<td>kolmea</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>neljä</td>
<td>neljää</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>viisi</td>
<td>viitää</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>kuusi</td>
<td>kuutta</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>seitsemän</td>
<td>seitsemää</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>kahdeksan</td>
<td>kahdeksaa</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>yhdeksän</td>
<td>yhdeksää</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>kymmenen</td>
<td>kymmentä</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Estonská číslovky se také skloňují v čísle i pádě. Celkově jsou těm finským velmi podobné, v některých rysích se však liší: pokud je název číslovky složený, skloňuje se jen jeho poslední část, zatímco předešlé části jsou v genitivu. Výjimkou je partitiv, kde jsou všechny části v partitivu. Co se týče slovního zápisu, estonské číslovky se píší zvlášť. Naopak stejně jako ve finštině platí, že za číslovkou v nominativu sg. (kromě čísla 1) následuje podstatné jméno v partitivu sg. (kaksikümmend euro „dvacet euro“), ale pokud je podstatné jméno v jiném pádě, číslovka se s ním shoduje (viiekümne inimese „pro padesát lidí“ ALL sg.). Dále platí také to, že číslovka i podstatné jméno jsou zpravidla v singuláru. 149 V tabulce 150 něj jsou opět uvedeny jednotky v nominativu, genitivu i partitivu.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg. / GEN kmen</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>üks</td>
<td>üht / ühte</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>kaks</td>
<td>kaht / kahte</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>kolm</td>
<td>kolme</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>neli</td>
<td>nelja</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>viis</td>
<td>viit</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>kuus</td>
<td>kuut</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>seitse</td>
<td>seitset</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>kahkeksa</td>
<td>kahkeksat</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>ühkeksa</td>
<td>ühkeksat</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>kümme</td>
<td>kümme</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.1.2 -náct
Finština
Číslovky 11 – 19 se tvoří spojením tvarů 1 – 9 + TOISTA. Segment TOISTA se neskoňnuje a tvary těchto číslovek vypadají tedy následovně: 151


<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg.</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11</td>
<td>yksitoista</td>
<td>yhdentoista</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>kaksitoista</td>
<td>kahdentoista</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>kolmentoista</td>
<td>kolmentoista</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>néljätoista</td>
<td>néljätoista</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>viitentoista</td>
<td>viitentoista</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>kuuistoista</td>
<td>kuudentoista</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>seitsemäntoista</td>
<td>seitsemäntoista</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>kahdeksantoista</td>
<td>kahdeksantoista</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>yhdeksäntoista</td>
<td>yhdeksäntoista</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Estonština
Číslovky 11 – 19 se tvoří spojením tvarů 1 – 9 + TEIST + KÜMMEND (původní partitiv čísla 10). Co se týče segmentu KÜMMEND, pro NOM sg. se v dnešní době zpravidla nepoužívá, u GEN sg. a PART sg. použit být může či nemusí a u všech ostatních pádů je již nutný. Segment KÜMMEND se navíc skloňuje, zatímco segment TEIST nikoliv. Číslovky vypadají tedy takto: 152

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg. / GEN kmen</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11</td>
<td>üksteist üheteist(kümne) ühtteist(kümmend)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>kaksteist kaheteist(kümne) kahteist(kümmend)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>kolsteist kolmeteist(kümne) kolmeteist(kümmend)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>neliteist neljateist(kümne) neljateist(kümmend)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>viisteist viiteteist(kümne) viiteteist(kümmend)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>kuusteist kuuteteist(kümne) kuuteteist(kümmend)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>seitsteist seitmesteist(kümne) seitmesteist(kümmend)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>kahkesteist kahkesteist(kümne) kahkesteist(kümmend)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>üukesteist üukesteist(kümne) üukesteist(kümmend)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.1.3 desítky
Finština
Číslovky 20 – 90 se tvoří spojením tvarů 2 – 9 + KYMMENTÄ (partitiv čísla 10). Segment KYMMENTÄ se skloňuje a tvary číslovek jsou následovné: 153

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg.</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20</td>
<td>kaksikymmentä</td>
<td>kahdenkymmenen</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>kolmekymmentä</td>
<td>kolmenkymmenen</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>neljäkyymmentä</td>
<td>neljänkymmenen</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>viisikymmentä</td>
<td>viidenkymmenen</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>kuusikymmentä</td>
<td>kuudenkymmenen</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>seitsemänkymmentä</td>
<td>seitsemänkymmenen</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Číselná řada 20 – 90

číselná třída 2 – 9 + KÜMMEND, tedy podobně jako ve finštině. Segment KÜMMEND se opět skládá a číslovky vypadají takto: 154

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg. / GEN kmen</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20</td>
<td>kakskümmend</td>
<td>kahekümne</td>
<td>kahtkümmend</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>kolmkümmend</td>
<td>kolmekümne</td>
<td>kolmekümmend</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>nelikümmend</td>
<td>neljakümne</td>
<td>neljakümmend</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>viiskümmend</td>
<td>viiekümne</td>
<td>viitkümmend</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>kuuskümmend</td>
<td>kuuekümne</td>
<td>kuutkümmend</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>seitsekümmend</td>
<td>seitsehkümne</td>
<td>seitsetkümmend</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>kaheksakümmend</td>
<td>kaheksakümne</td>
<td>kaheksatkümmend</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>üheksakümmend</td>
<td>üheksakümne</td>
<td>üheksatkümmend</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.1.4 ostatní číslovky

Ostatní číslovky se tvoří spojením tvarů 20 – 90 + 1 – 9. 155

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>NOM sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>45</td>
<td>neljääkymmentäviisi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Estonština
Zde se ostatní číslovky také tvoří spojením tvarů 20 – 90 + 1 – 9. 156

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>NOM sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>21</td>
<td>kakskümmend üks</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.1.5 vyšší číslovky

Násobky těchto čísel se tvoří spojením tvarů 2 – 9 + partitiv čísla sto, tisíc či milión. Například tedy: 157

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>NOM sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>600</td>
<td>kuusisataa</td>
</tr>
<tr>
<td>4 000</td>
<td>neljätuhatta</td>
</tr>
<tr>
<td>5 000 000</td>
<td>viisimiljoonaa</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

příklady: 158  
Outilla on *kaksi* sisarta. „Outi má dvě sestry.“  
*Neljän* talon katto on punainen. „Střecha čtyř domů je červená.“

Estonština

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg. / GEN kmen</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sadat</td>
<td>saja</td>
<td>sadat</td>
</tr>
<tr>
<td>tuhandet</td>
<td>tuhande</td>
<td>tuhandet</td>
</tr>
<tr>
<td>miljonit</td>
<td>miljon</td>
<td>miljon</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Násobky těchto čísel se tvoří spojením tvarů 2 – 9 + nominativ čísla sto či tisíc / partitiv čísla milión. Například tedy: 159

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kaksada</td>
</tr>
<tr>
<td>neli tuhat</td>
</tr>
<tr>
<td>viis miljonit</td>
</tr>
</tbody>
</table>

příklady: 160  
Nimekirjas on *seitseteist* osalejat. „V seznamu je sedmnáct účastníků.“  
Pood on lahti kella *kaheteistkümneni*. „Obchod je otevřený do dvanácti.“

5.2 Řadové číselky

5.2.1 jednotky

Finština

Nominativ řadových číslovek se tvoří tak, že se k vokalickému kmeni základní číselky přidá hláška S. Při skloňování se pak toto S mění na NTE ve vokalickém kmeni (který střídá stupňu) a na T v konsonantickém kmeni. Číselky 1. a 2. mají specifické tvary a u číselky 3. došlo ke změně koncového E na A, ale jinak jsou řadové číselky pravidelné a vypadají následovně: 161

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg.</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ensimmäinen</td>
<td>ensimmäisen</td>
<td>ensimmäistä</td>
</tr>
<tr>
<td>toinen</td>
<td>toisen</td>
<td>toista</td>
</tr>
<tr>
<td>kolmas</td>
<td>kolmannen</td>
<td>kolmatta</td>
</tr>
<tr>
<td>neljäs</td>
<td>neljännen</td>
<td>neljätä</td>
</tr>
<tr>
<td>viides</td>
<td>viidennen</td>
<td>viidettä</td>
</tr>
<tr>
<td>kuudes</td>
<td>kuudennen</td>
<td>kuudetta</td>
</tr>
<tr>
<td>seitsemäs</td>
<td>seitsemänne</td>
<td>seitsemättä</td>
</tr>
</tbody>
</table>


### Estonština

V estonštině se nominativ řadových číslovců tvoří také pomocí hlásky $S$, která se přidává ke genitivnímu kmeni základní číslovky. Při skloňování se pak toto $S$ mění na NDA. Číslovky 1. a 2. mají opět specifické tvary a u číslovky 3. se změnilo koncové $E$ na $A$, ale jinak jsou řadové číslovky pravidelné a vypadají takto: 162

| 8. | kahdeksas | kahdeksannen | kahdeksatta |
| 9. | yhdeksäs | yhdeksännen | yhdeksättä |
| 10. | kymmenes | kymmenennen | kymmenettä |

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg. / GEN kmen</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. esimene</td>
<td>esimese</td>
<td>esimest</td>
</tr>
<tr>
<td>2. teine</td>
<td>teise</td>
<td>teist</td>
</tr>
<tr>
<td>3. kolmas</td>
<td>kolmanda</td>
<td>kolmandat</td>
</tr>
<tr>
<td>4. neljas</td>
<td>neljanda</td>
<td>neljandat</td>
</tr>
<tr>
<td>5. vies</td>
<td>viienda</td>
<td>viiendat</td>
</tr>
<tr>
<td>6. kuues</td>
<td>kuuenda</td>
<td>kuuendat</td>
</tr>
<tr>
<td>7. seitisms</td>
<td>seitismenda</td>
<td>seitismendat</td>
</tr>
<tr>
<td>8. kaheks</td>
<td>kaheksanda</td>
<td>kaheksandat</td>
</tr>
<tr>
<td>9. üheksas</td>
<td>üheksanda</td>
<td>üheksandat</td>
</tr>
<tr>
<td>10. kümm</td>
<td>kümmenda</td>
<td>kümmendat</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 5.2.2 -náct

Finština

Číslovky 11. – 19. se tvoří spojením tvarů 1. – 9. + TOISTA. Číslovky 1. a 2. zde používají tvary *yhdes* a *kahdes*. Segment TOISTA se opět neskoňhuje a tvar těchto číslovek jsou následovní: 163

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg.</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11. yhdestoista</td>
<td>yhdennentoista</td>
<td>yhdettätoista</td>
</tr>
<tr>
<td>12. kahdestoista</td>
<td>kahdennentoista</td>
<td>kahdettätoista</td>
</tr>
<tr>
<td>13. kolmastoista</td>
<td>kolmannentoista</td>
<td>kolmattätoista</td>
</tr>
<tr>
<td>14. neljäästoista</td>
<td>neljännentoista</td>
<td>neljättätoista</td>
</tr>
<tr>
<td>15. viidostoista</td>
<td>viidmentoista</td>
<td>viidettätoista</td>
</tr>
<tr>
<td>16. kuudestoista</td>
<td>kuudentoista</td>
<td>kuudettätoista</td>
</tr>
<tr>
<td>17. seitsemästoista</td>
<td>seitsemämmentoista</td>
<td>seitsemättätoista</td>
</tr>
<tr>
<td>18. kahdeksstoista</td>
<td>kahdeksamentoista</td>
<td>kahdeksattätoista</td>
</tr>
<tr>
<td>19. yhdeksästoista</td>
<td>yhdeksännentoista</td>
<td>yhdeksättätoista</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---


Estonština
Na rozdíl od finštiny se estonské číslovky 11. – 19. tvoří znovu pomocí hlásky S, která se přidává ke genitivnímu kmeni základní číslovky, v tomto případě se segmentem KÜMNE. Hláaska S se opět objevuje v nominativu a v ostatních pádech se mění na NDA. Tvary číslovek vypadají tedy takto: 164

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg. / GEN kmen</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>üheteistkümnese</td>
<td>üheteistkümmende</td>
<td>üheteistkümmendat</td>
</tr>
<tr>
<td>kaheteistkümnese</td>
<td>kaheteistkümmende</td>
<td>kaheteistkümmendat</td>
</tr>
<tr>
<td>kolmeteistkümnese</td>
<td>kolmeteistkümmende</td>
<td>kolmeteistkümmendat</td>
</tr>
<tr>
<td>neljateistkümnese</td>
<td>neljateistkümmende</td>
<td>neljateistkümmendat</td>
</tr>
<tr>
<td>viiteistkümnese</td>
<td>viiteistkümmende</td>
<td>viiteistkümmendat</td>
</tr>
<tr>
<td>kuueteistkümnese</td>
<td>kuueteistkümmende</td>
<td>kuueteistkümmendat</td>
</tr>
<tr>
<td>seismeteistkümnese</td>
<td>seusmeteistkümmende</td>
<td>seusmeteistkümmendat</td>
</tr>
<tr>
<td>kaheksateistkümnese</td>
<td>kaheksateistkümmende</td>
<td>kaheksateistkümmendat</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.2.3 desítky
Finština
Číslovky 20. – 90. se tvoří spojením tvarů 2. – 9. + KYMMENES (nominativ čísla 10.). Číslovka 2. zde opět používá tvar kahdes. Segment KYMMENES se skloňuje pravidelně a tvary těchto číslovek jsou následovné: 165

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg.</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kahdeskymmenes</td>
<td>kahdennenkymmenennen</td>
<td>kahdettakymmenettä</td>
</tr>
<tr>
<td>kolmaskymmenes</td>
<td>kolmannerkymmenennen</td>
<td>kolmattakymmenettä</td>
</tr>
<tr>
<td>neljäskymmenes</td>
<td>neljännennenkymmenennen</td>
<td>neljüttakymmenettä</td>
</tr>
<tr>
<td>viideskymmenes</td>
<td>viidenkymmenennen</td>
<td>viidettakymmenettä</td>
</tr>
<tr>
<td>kuudeskymmenes</td>
<td>kuudenkymmenennen</td>
<td>kuudettakymmenettä</td>
</tr>
<tr>
<td>seitsemäskymmenes</td>
<td>seitsemännenkymmenennen</td>
<td>seitsemättakymmenettä</td>
</tr>
<tr>
<td>kahdeksaskymmenes</td>
<td>kahdeksannennenkymmenennen</td>
<td>kahdeksattakymmenettä</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Estonština
Číslovky 20. – 90. se opět tvoří tak, že se ke genitivnímu kmeni základní číslovky připojí S. To se pak znovu mění na NDA. Tvary těchto číslovek jsou tedy takovéto: 166

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg. / GEN kmen</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kahdeksaskymmenes</td>
<td>kahdeksannenkymmenennen</td>
<td>kahdeksattakymmenettä</td>
</tr>
<tr>
<td>üheteistkümnese</td>
<td>üheteistkümmende</td>
<td>üheteistkümmendat</td>
</tr>
<tr>
<td>kaheteistkümnese</td>
<td>kaheteistkümmende</td>
<td>kaheteistkümmendat</td>
</tr>
<tr>
<td>kolmeteistkümnese</td>
<td>kolmeteistkümmende</td>
<td>kolmeteistkümmendat</td>
</tr>
<tr>
<td>neljateistkümnese</td>
<td>neljateistkümmende</td>
<td>neljateistkümmendat</td>
</tr>
<tr>
<td>viiteistkümnese</td>
<td>viiteistkümmende</td>
<td>viiteistkümmendat</td>
</tr>
<tr>
<td>kuueteistkümnese</td>
<td>kuueteistkümmende</td>
<td>kuueteistkümmendat</td>
</tr>
<tr>
<td>seismeteistkümnese</td>
<td>seusmeteistkümmende</td>
<td>seusmeteistkümmendat</td>
</tr>
<tr>
<td>kaheksateistkümnese</td>
<td>kaheksateistkümmende</td>
<td>kaheksateistkümmendat</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.2.4 ostatní číslovky

Finština

Ostatní řadové číslovky se tvoří spojením tvarů 20. – 90. + 1. – 9. U číslovek končících čísly 1. nebo 2. jsou možné tvary jak nepravidelné (ensimmäinen, toinen), tak pravidelné (yhdes, kahdes).\(^{167}\)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>NOM sg.</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 22. | kahdeskymmenenstoinen  
kahdeskymmenenskahdes |

Estonština

Zde se ostatní řadové číslovky tvoří spojením genitivu číslo 20 – 90 + 1. – 9.\(^{168}\)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>NOM sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>23.</td>
<td>kahekümne kolmas</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.2.5 vyšší číslovky

Finština

Násobky těchto čísel se tvoří spojením tvarů 2. – 9. + nominativ čísla stý nebo tisící. Například tedy:\(^{169}\)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>NOM sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>300.</td>
<td>kolmassadas</td>
</tr>
<tr>
<td>9 000.</td>
<td>yhdeksästuhannes</td>
</tr>
</tbody>
</table>

příklady:\(^{170}\)

Tyttäreni on ensimmäisellä luokalla. „Moje dcera je v první třídě.“

Hissi menee viidenteen kerrokseen. „Výtah jede do pátého patra.“

---


Estonština

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg. / GEN kmen</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sajas</td>
<td>sajanda</td>
<td>sajandat</td>
</tr>
<tr>
<td>tuhandes</td>
<td>tuhandenda</td>
<td>tuhandendat</td>
</tr>
<tr>
<td>miljones</td>
<td>miljonenda</td>
<td>miljonendat</td>
</tr>
</tbody>
</table>

U číslovky 1 000 000. došlo ke změně koncového I na E. Násobky těchto čísel se tvoří spojením genitivu čísel 2 – 9 + nominativ čísla stý či milióny. Například tedy: 171

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOM sg.</th>
<th>GEN sg. / GEN kmen</th>
<th>PART sg.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kahesajas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kahe miljones</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

příklady: See on esimeses hoones. „Je to v první budově.“

6 PŘÍSLOVCE

Finština

Finská příslovce (neboli adverbia) mohou být rozdělena na několik skupin podle toho, co vyjadřují. Existují tedy například příslovce času, způsobu či místa. Ve finském jazyce jsou příslovce zpravidla neohybná, avšak určitá skupina příslovce se může ohýbat v lokálních pádech. 172

Estonština

Estonská příslovce mohou být také rozdělena na skupiny podle toho, co vyjadřují, tedy na příslovce času, způsobu nebo místa. Dále jsou příslovce opět zpravidla neohybná, určitá skupina se však může ohýbat v lokálních pádech. 173 Finská a estonská příslovce mají tedy mnoho společných rysů.

6.1 Čas

Finština

Mezi příslovce vyjadřující čas patří například tato: 174

nyt | „ted“ |
aina | „vždy“ |
eilen | „včera“ |
joskus | „někdy“ |
usein | „často“ |

---


Estonština
K estonským příslovčím času patří třeba: 175

<table>
<thead>
<tr>
<th>nüüd</th>
<th>„teď“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>alati</td>
<td>„vždy“</td>
</tr>
<tr>
<td>eile</td>
<td>„včera“</td>
</tr>
<tr>
<td>mõnikord</td>
<td>„někdy“</td>
</tr>
<tr>
<td>sageli</td>
<td>„často“</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6.2 Způsob
Finština
Tato příslovce jsou často odvozena od přídavných jmen pomocí přípony STI, která se přidává k vokalickému kmeni daného jména:

<table>
<thead>
<tr>
<th>přídavné jméno</th>
<th>V kmen</th>
<th>příslovce</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kaunis</td>
<td>kaunii-</td>
<td>kaunisti</td>
</tr>
<tr>
<td>nopea</td>
<td>nopea-</td>
<td>nopeasti</td>
</tr>
<tr>
<td>tavallinen</td>
<td>tavallise-</td>
<td>tavallistesti</td>
</tr>
<tr>
<td>helppo</td>
<td>helppo-</td>
<td>helposti</td>
</tr>
<tr>
<td>halpa</td>
<td>halpa-</td>
<td>halvasti</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Patří sem však i jiná příslovce jako třeba: 176

<table>
<thead>
<tr>
<th>hyvin</th>
<th>„dobře“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>oikein</td>
<td>„správně“</td>
</tr>
<tr>
<td>noin</td>
<td>„tak“</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Estonština
Stejně jako ve finštině jsou tato příslovce často odvozena od přídavných jmen pomocí přípony STI, která se přidává ke genitivnímu kmeni daného jména:

<table>
<thead>
<tr>
<th>přídavné jméno</th>
<th>GEN kmen</th>
<th>příslovce</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ilus</td>
<td>ilusa</td>
<td>ilusasti</td>
</tr>
<tr>
<td>kiire</td>
<td>kiire</td>
<td>kiiresti</td>
</tr>
<tr>
<td>ōige</td>
<td>ōige</td>
<td>ōigesti</td>
</tr>
<tr>
<td>uus</td>
<td>uue</td>
<td>uuesti</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Stejným způsobem se používá další částá přípona LT a někdy jsou možné oba tvary:

<table>
<thead>
<tr>
<th>přídavné jméno</th>
<th>GEN kmen</th>
<th>příslovce</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ōnneilik</td>
<td>ōnneiliku</td>
<td>ōnneiliklt</td>
</tr>
<tr>
<td>lihtne</td>
<td>lihtsa</td>
<td>lihtsalt</td>
</tr>
<tr>
<td>moodne</td>
<td>moodsa</td>
<td>moodsalt</td>
</tr>
<tr>
<td>kerge</td>
<td>kerge</td>
<td>kergesti / kergelt</td>
</tr>
<tr>
<td>armas</td>
<td>armsa</td>
<td>armsasti / armsalt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Vedle toho sem opět patří i jiná příslovce jako například: 177

<table>
<thead>
<tr>
<th>hästi</th>
<th>„dobře“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>samuti</td>
<td>„stejně / taky“</td>
</tr>
<tr>
<td>pilves</td>
<td>„oblačně“</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6.3 Místo
Finština
Tato skupina přísloví se může ohýbat v lokálních pádech. Patří sem například: 178

<table>
<thead>
<tr>
<th>„kde?“</th>
<th>„odkud?“</th>
<th>„kam?“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>täällä</td>
<td>„tady“</td>
<td>täältä</td>
</tr>
<tr>
<td>edessä</td>
<td>„vpředu“</td>
<td>edestä</td>
</tr>
<tr>
<td>lähellä</td>
<td>„blízko“</td>
<td>läheltä</td>
</tr>
<tr>
<td>ulkona</td>
<td>„venku“</td>
<td>ulkoa</td>
</tr>
<tr>
<td>ylhäällä</td>
<td>„nahoře“</td>
<td>ylhäältä</td>
</tr>
</tbody>
</table>

příklady: 179
Hänellä ei ole aikaa nyt. „On/a teď nemá čas.“
Jussi laulaa kaunisti. „Jussi zpívá krásně.“
Täällä me olemme. „A jsme tady.“

Estonština
Zde se také jedná o skupinu přísloví, která se může ohýbat v lokálních pádech. Patří sem třeba: 180

<table>
<thead>
<tr>
<th>„kde?“</th>
<th>„odkud?“</th>
<th>„kam?“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>siin</td>
<td>„tady“</td>
<td>siit</td>
</tr>
<tr>
<td>ees</td>
<td>„vpředu“</td>
<td>est</td>
</tr>
<tr>
<td>lähedal</td>
<td>„blízko“</td>
<td>lähedalt</td>
</tr>
<tr>
<td>väljas</td>
<td>„venku“</td>
<td>väljast</td>
</tr>
<tr>
<td>üleval</td>
<td>„nahoře“</td>
<td>ülevalt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

příklady: 181
Ta joob alati hommikul kohvi. „Vždy ráno pije kávu.“
Ta oskab eesti keelt väga hästi. „Umí vážně dobře estonsky.“
Oleme siin. „Jsme tady.“

6.4 Stupňování
Finština
Komparativ přísloví se tvoří tak, že se vezme kmen přídavného jména, od něhož bylo příslovce vytvořeno, a přidá se k němu prefix MMIN. Kromě toho znovu platí, že pokud má jméno dvě slabíky a kmen zakončený na A / Ä, mění se tyto hlásky na E (halvasti „levně“ → halpa- → halvemm „levnější“).

Superlativ se tvoří tak, že se ke kmeni původního přídavného jména připojí \textit{IMMIN}. Počáteční \textit{I} tohoto sufíксu navíc způsobuje stejné změny kmene jako \textit{IN} u přídavných jmen. Stupňování příslovčí vypadá tedy následovně: \textsuperscript{182}

\begin{tabular}{|l|l|l|}
\hline
 & pozitiv & komparativ & superlativ \\
\hline
helpostí „jednoduše“ & helpo-\textit{MIN} „jednodušejí“ & helpo-\textit{IMMIN} „nejjednodušejí“ \\
\hline
\end{tabular}

Existují také příslovce, jejichž stupňování je nepravidelné (jako třeba \textit{hyvin} „dobře“ \rightarrow \textit{paremin} „lepe“ \rightarrow \textit{parhaiten} „nejlépe“ nebo \textit{paljon} „hodně“ \rightarrow \textit{enemmän} „více“ \rightarrow \textit{eniten} „nejvíce“).

příklady: \textsuperscript{183} \textit{Teemu juoksee nopeamin kuin Lauri.} „Teemu běhá \textit{rychleji} než Lauri.“ \textit{Teemu juoksee nopeimmin.} „Teemu běhá \textit{nejrychleji}.“

\textbf{Estonština}

Komparativ příslovčí se tvoří tak, že se vezme genitivní kmen přídavného jména, od něhož je příslovce odvozeno, a přidá se k němu příslušný sufiks. U příslovčí zakončených na \textit{STI} je to sufiks \textit{MINI} a u příslovčí zakončených na \textit{LT} je to sufiks \textit{MALT}. Dále znovu platí, že pokud má kmen dvě slabiky a končí na \textit{A} / \textit{U}, může docházet ke změně těchto hlásek na \textit{E}. Finský a estonský komparativ má tedy opět jisté podobnosti.

Superlativ se znovu tvoří pomocí slova \textit{kõige} a komparativu příslovce. U některých příslovčí je však možné tvořit superlativ pouze pomocí hlásky \textit{I}, která se přidává k tvaru komparativu, stejně jako u přídavných jmen (\textit{kiiresti} „rychle“ \rightarrow \textit{kiiremini} \textit{komparativ} \rightarrow \textit{kiiremini} / \textit{kõige kiiremini „nejrychleji“}). Finský a estonský superlativ se tedy liší a stupňování estonských příslovčí vypadá následovně: \textsuperscript{184}

\begin{tabular}{|l|l|l|}
\hline
 & pozitiv & komparativ & superlativ \\
\hline
\textit{kiiresti} „rychle“ & \textit{kiire-MINI} „rychlejí“ & \textit{kõige kiiremini} „nejrychlejí“ \\
\hline
\textit{lihtsalt} „jednoduše“ & \textit{lihtsa-MALT} „jednodušejí“ & \textit{kõige lihtsamalt} „nejjednodušejí“ \\
\hline
\end{tabular}

Vedle toho opět existují i taková příslovce, jejichž stupňování je nepravidelné (například \textit{hästi} „dobře“ \rightarrow \textit{paremini} „lépe“ \rightarrow \textit{kõige paremini / parimini „nejlépe“}).

příklady: \textsuperscript{185} \textit{Buss sõidab aeglasemalt.} „Autobus jede \textit{pomaleji}.“ \textit{Punane auto sõidab kõige kiiremini.} „Červené auto jede \textit{nejrychleji}.“

\section*{7 ADPOZICE}

\textbf{Finská}

Finské adpozice lze rozdělit na prepozice a postpozice. Prepozice (neboli předložky) stojí před jménem, zatímco postpozice („zálůžky“) stojí za jménem. Některé adpozice se však mohou chovat oboujím způsobem. Ve finském jazyce jsou adpozice zpravidla neohébné, ovšem existuje určitá skupina, která se může ohybat v lokálních pádech. \textsuperscript{186}


**Estonština**
Estonské adpozice lze také rozdělit na prepozice a postpozice, a některé adpozice se mohou chovat obojím způsobem. Adpozice jsou opět zpravidla neohybné, určitá skupina se však může ohýbat v lokálních pádech. Finské a estonské adpozice mají tedy také mnoho společného.

### 7.1 Prepozice

**Finština**
Prepozic je ve finštině málo a pád, který vyžadují, je zpravidla partitiv. Jsou jimi například:

<table>
<thead>
<tr>
<th>ennen</th>
<th>PART</th>
<th>„před“</th>
<th>(čas)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ilman</td>
<td>PART</td>
<td>„bez“</td>
<td>(ostatní)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Estonština**
V estonštině je prepozic zjevně více než ve finštině. Jako pád mohou vyžadovat partitiv, ale i různé jiné pády. Patří sem například:

<table>
<thead>
<tr>
<th>piki</th>
<th>PART</th>
<th>„podél“</th>
<th>(místo)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kuni</td>
<td>TERM</td>
<td>„až k“</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>enne</td>
<td>PART</td>
<td>„před“</td>
<td>(čas)</td>
</tr>
<tr>
<td>alates</td>
<td>ELA</td>
<td>„od“</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>ilma</td>
<td>ABES</td>
<td>„bez“</td>
<td>(ostatní)</td>
</tr>
<tr>
<td>koos</td>
<td>KOM</td>
<td>„s“</td>
<td>...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 7.2 Postpozice

**Finština**
Většina finských adpozic je právě postpozicemi a pád, s kterým se pojí, je nejčastěji genitiv. Patří k nim třeba:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Genitiv</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>edessä</td>
<td>„před“</td>
<td>(místo)</td>
</tr>
<tr>
<td>päällä</td>
<td>„ná“</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>ympäriillä</td>
<td>„kolem“</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>poikki</td>
<td>„přes, skrz“</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>alitse</td>
<td>„pod“</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>kuluttua</td>
<td>„za“</td>
<td>(čas)</td>
</tr>
<tr>
<td>aikana</td>
<td>„během“</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>jälkeen</td>
<td>„po“</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>kanssa</td>
<td>„s“</td>
<td>(ostatní)</td>
</tr>
<tr>
<td>takia</td>
<td>„kvůli“</td>
<td>...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ostatní</th>
<th>kohti</th>
<th>„směrem k“</th>
<th>(místo)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ILL</td>
<td>asti</td>
<td>„až do“</td>
<td>(čas)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

| ELA | lähtien | „od“ | ... |
| NOM | sitten | „před“ | ... |
| ELA | huolimatta | „nehledě na“ | (ostatní) |

**Estonština**

Stejně jako ve finštině je většina estonských adpozic právě postpozicemi a pád, s kterým se pojí, bývá nejčastěji genitiv. Patří sem třeba: 191

**Genitiv**

| ees | „před“ | (místo) |
| peal | „na“ | ... |
| ääres | „u, podél“ | ... |
| sees | „uvnitř, v“ | ... |
| lähedal | „blízko“ | ... |
| jooksul | „během“ | (čas) |
| paiku | „kolem“ | ... |
| jaoks | „pro“ | (ostatní) |
| tõttu | „kvůli“ | ... |
| asemel | „namísto“ | ... |

**Ostatní**

| ELA | saati | „od“ | (čas) |
| ELA | hoolimata | „nehledě na“ | (ostatní) |

### 7.3 Adpozice

**Finština**

Jak bylo již zmíněno, některé adpozice mohou stát jak před, tak za jménem. Různé umístění může lehce ménit jejich význam, nevýbavá to však časté. Patří mezi ně například: 192

**Dále bylo na začátku této kapitoly také zmíněno, že se některé adpozice mohou ohýbat v lokálních pádech. Jedná se o adpozice vyjadřující místo a patří sem například:** 193

| GEN | keskellä | PART | „uprostřed“ | (místo) |
| GEN | lähellä | PART | „blízko“ | ... |
| PART | vastapäätä | PART | „naproti“ | ... |
| PART | pitkin | PART | „podél“ | ... |

| „kde?“ | „před“ | „odkud?“ | „zepředu“ | „kam?“ | „před“ |
| edessä | „za“ | edestä | „zpoza“ | eteen | „za“ |
| takana | „blízko“ | takaa | „zblízka“ | lähette | „blízko“ |
| lähellä | „uprostřed“ | keskellä | „zprostřed“ | keskelle | „doprostřed“ |


K adpozici se může připojit také posesivní sufiks, pokud se adpozice pojí s osobním zájmenem v genitivu (*sinun kanssa „s tebou“). Zájmeno přitom může být vynecháno (*kanssa „s tebou“). 194

příklady: 195

<table>
<thead>
<tr>
<th>PART</th>
<th>mõõda</th>
<th>PART</th>
<th>„podél, po“ (místo)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>GEN</td>
<td>ümber</td>
<td>GEN</td>
<td>„kolem“</td>
</tr>
<tr>
<td>GEN</td>
<td>ligi</td>
<td>PART</td>
<td>„k / u, nad“</td>
</tr>
<tr>
<td>GEN</td>
<td>pärrast</td>
<td>PART</td>
<td>„kvůli / po“ (ostatní / čas)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dále znovu platí, že adpozice vyjadřující místo se mohou ohýbat v lokálních pádech jako například: 197

<table>
<thead>
<tr>
<th>„kde?“</th>
<th>„odkud?“</th>
<th>„kam?“</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ees</td>
<td>„před“</td>
<td>ette</td>
</tr>
<tr>
<td>taga</td>
<td>„za“</td>
<td>taha</td>
</tr>
<tr>
<td>lähedal</td>
<td>„blízko“</td>
<td>lähedal</td>
</tr>
<tr>
<td>keskel</td>
<td>„uprostřed“</td>
<td>keskel</td>
</tr>
</tbody>
</table>

příklady: 198

Tee viib kuni metsani. „Cesta vede až k lesu.“
Lill on laua peal. „Květina je na stole.“
Pärast seda tulen. „Po tom přijdu.“
Kass vaatab meid diivani tagant. „Kočka nás pozoruje zpoza gauče.“

ZÁVĚR
Cílem této práce bylo srovnání gramatické struktury finštiny a estonštiny a porovnání jejich podobností, či naopak odlišností. Na úvod se práce dotýká také fonetiky a ortografie.

Na základě porovnání můžeme říci, že u fonetiky a ortografie je podíl podobností a odlišností mezi těmito dvěma jazyky poměrně vyrovnaný. Například systém vokálů je téměř totožný s tím rozdílem, že estonština má navíc vokál ŏ (õ) a nezná vokálovou harmonii. Délka je zase podobná v tom, že se uplatňuje u vokálů i konsonantů a má vliv na význam slov, estonština však rozlišuje tři stupně délky, zatímco finštiny jen dva.

Dále následuje kapitola o podstatných a přídavných jménech, která tvoří největší část této práce. Zde je vidět, že co se týče alternací kmenových hlásek a především pádů, jsou si jazyky velmi podobné: alternace se v obou případech týká hlásek K, P, T a pády se podobají nejen některými svými koncovkami, ale hlavně funkcemi. Slovní typy a plurál jsou však spíše odlišné: zatímco u fínských typů se uvádí vokalický nebo i konsonantický kmen a plurál se tvoří pomocí hlásky I, u estonských typů se uvádí kmen genitivní a tvar partitivu a plurál je tvořen hláskami DE / TE. Podobné je to se slovesy, u nichž je velmi blízké třeba tvoření časů: finština i estonština mají téměř shodné například tvary osobních koncovek či tvoření záporu. Slovesné typy však blízké nejsou: zatímco ve finštině se znovu uvádí vokalický nebo i konsonantický kmen, v estonštině se uvádí tvary MA-infinitivu, DA-infinitivu a 1. osoby sg. v přítomném čase. Zájmena, číslovky a adpozice jsou opět podobné, a to nejen svými pravidly, ale mohou i lexikálně. A konečně příslovce jsou blízká, co se týče pravidel: v obou jazycích se například často odvozují příponou STI. Avšak stupňování příslovcí (i přídavných jmen) je spíše odlišné: zatímco ve finštině se superlativ tvoří sufízem, v estonštině se zpravidla tvoří pomocí slova kõige.

Jak je vidět, finština a estonština jsou si v mnoha rysech opravdu velmi podobné a zajisté mezi těmito dvěma jazyky převažují podobnosti nad odlišnostmi. Na některých příkladových slovech a větách lze také vidět, že jsou si občas podobné i lexikálně. Tvrzení, že finština a estonština jsou si natolik podobné, že pokud člověk jeden z těchto jazyků již zná, není pro něj těžké se naučit jazyku druhému, je tedy určitě pravdivé. Podobný názor má koneckonč například i Fred Karlsson v knize Finnish, An Essential Grammar. 199

---

Bibliografie


Internetové zdroje


talo. Wiktionary, the free dictionary. [online]. [cit. 2. 5. 2017]. Dostupné z: https://en.wiktionary.org/wiki/talo#Finnish


Wiktionary, the free dictionary. [online]. Dostupné z: https://en.wiktionary.org/wiki/

Google: Translate. [online]. Dostupné z: https://translate.google.com/?hl=en&tab=wT#en/et/
**Seznam zkratek**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Zkratka</th>
<th>Význam</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>V kmen</td>
<td>vokalický kmen</td>
</tr>
<tr>
<td>K kmen</td>
<td>konsonantický kmen</td>
</tr>
<tr>
<td>GEN kmen</td>
<td>genitivní kmen</td>
</tr>
<tr>
<td>F</td>
<td>finština</td>
</tr>
<tr>
<td>E</td>
<td>estonština</td>
</tr>
<tr>
<td>sg.</td>
<td>singulář</td>
</tr>
<tr>
<td>pl.</td>
<td>plurál</td>
</tr>
<tr>
<td>NOM</td>
<td>nominativ</td>
</tr>
<tr>
<td>GEN</td>
<td>genitiv</td>
</tr>
<tr>
<td>PART</td>
<td>partitiv</td>
</tr>
<tr>
<td>INES</td>
<td>inessiv</td>
</tr>
<tr>
<td>ELA</td>
<td>elativ</td>
</tr>
<tr>
<td>ILL</td>
<td>illativ</td>
</tr>
<tr>
<td>ADES</td>
<td>adessiv</td>
</tr>
<tr>
<td>ABL</td>
<td>ablativ</td>
</tr>
<tr>
<td>ALL</td>
<td>allativ</td>
</tr>
<tr>
<td>ESS</td>
<td>essiv</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANS</td>
<td>translativ</td>
</tr>
<tr>
<td>ABES</td>
<td>abessiv</td>
</tr>
<tr>
<td>KOM</td>
<td>komitativ</td>
</tr>
<tr>
<td>AKUZ</td>
<td>akuzativ</td>
</tr>
<tr>
<td>INST</td>
<td>instruktiv</td>
</tr>
<tr>
<td>TERM</td>
<td>terminativ</td>
</tr>
<tr>
<td>přít.</td>
<td>přítomný čas</td>
</tr>
</tbody>
</table>