**TVORBA PRIDJEVA IZVOĐENJEM (DERIVACIJA)**

Izvedeni pridjev je onaj koji je nastao dodavanjem sufiksa na tvorbenu osnovu motivnih riječi, prostih, izvedenih i složenih. Na osnovu odnosa prema motivnoj riječi, izvedeni pridjevi se dijele na dvije grupe − na izvedene prisvojne i na izvedene opisne i njima srodne prodjeve.

**1. Izvedeni prisvojni pridjevi** se grade **samo** od **imenica**, a označavaju da pojam uz čije ime stoje pripada pojmu koji je označen motivnom imenicom (**dječakova** pjesma, **gradski** park). Ipak, njihova značenja se ne ograničavaju samo na značenje pripadanja, već obuhvataju i druge odnose. Otuda prisvojni pridjevi po svojoj službi mogu biti jednaki opisnim pridjevima (trešnjin cvijet).

Među sufiksima kojima se grade izvedeni prisvojni pridjevi, možemo istaći četiri produktivnija (*-ov/-ev*; *-ovljev/-evljev/-ovlji/-evlji*; *-in*; *-ski*) i tri manje produktivna sufiksa (-*ovski/-evski; -inski*; *-ji (-ja, -je) / -iji (-ija, -ije; -inji, -inja, -inje*).

**2. Izvedeni opisni i njima srodni pridjevi** se grade od svih vrsta riječi, tj, dodavanjem sufiksa na tvorbene osnove motivnih riječi, prostih, izvedenih, složenih svih vrsta − imenica, pridjeva, zamjenica, brojeva, zbirnih brojeva i glagola (bolestan, plavičast, brbljiv itd.).

Produktivniji sufiksi za građenje ovih pridjeva su: *-(a)n/-ni* (vječan, /vječni, bezočan/bezočni, trajan/trajni, iznenadan/iznenadn); *-iv/-ljiv* (sanjiv, bolešljiv); *-an/-ani* (zemljan/zemljani, novčan/novčani); *-en/-eni* (društven(i), drven(i)), *-av* (brašnjav, pjenušav); *-at* (bradat, zubat); *-nat* (travnat, lisnat); *-ast* (maslinast, bademast); *-it/-ovit* (ponosit, vjetrovit).

U tvorbi pridjeva pomoću sufiksa, grade se i **izvedeni pridjevi subjektivne ocjene**. Motivna riječ ovih pridjeva je **pridjev**, a izvedeni su od njegove tvorbene osnove dodavanjem nastavka koji mijenja značenje osnovnog (motivnog) pridjeva.

Izvednim pridjevima subjektivne ocjene se označava nešto umanjena osobina označena motivnim priodjevom, a produktivniji sufiksi za građenje ovih pridjeva su: *-kast* (bjelkast, žućkast); *-ast* (okruglast, drvenast); *-ikav* (modrikav, rozikav); *-ičast* (bjeličast, plavičast); *-ahan* (živahan); *-ašan* (slabašan); *-uškast* (ljepuškast); *-unjav* (slabunjav). Za pojačavanje osobine koju iznačava motivni pridjev, uzima se sufiks *-ovjetan* (istovjetan), odnosno *-cat* (golcat, cjelcat).

Pravi opisni pridjevi nastaju i **popridjevljavanjem glagolskih oblika**, i to: trpnog glagolskog pridjeva (rađen/urađen; upisan/ispisan), radnog glagolskog pridjeva (procvjetao, zalutao), glagolskog priloga sadašnjeg (mogući, viseći) i glagolskog priloga prošlog (bivši). Ovi pridjevi imaju sve morfološke i značenjske osobine opisnih pridjeva, tj. mijenjaju se kao i svi drugi prijdevi i riječi su za označavanje osobina.