**SLOŽENO-IZVEDENI PRIDJEVI**

(KOMBINOVANA TVORBA PRIDJEVA)

Složeno-izvedeni pridjevi su oni pridjevi koji nastaju od višečlanih grupa riječi (sintagmi) u službi određivanja imenica. Vrlo su česti sa nultim sufiksom (*bjelobrad, sjedokos*), ali su isto tako brojni i sa drugim sufiksima *-an* (*bistrouman, visokorodan*), *-ast (golobradast), -ski (zapadnoafrički)*. Ovi pridjevi određuju imenice onako kako bi ih određivala grupa riječi.

**TVORBA PRIDJEVA SLAGANJEM (KOMPOZICIJA)**

Svi složeno-izvedeni pridjevi se mogu smatrati i složenim pridjevima, ali se u grupu tipičnih složenih pridjeva izdvajaju sljedeći:

a) pridjevi nastali srastanjem dva pridjeva koji oba određuju imenicu uz koju stoje (*starmali, gluvonijem)*, od kojih je najveći broj sa spojnim vokalom *-o-*, dok ih je malo nastalo prostim srastanjem, ako se izgovaraju s jednim akcentom;

b) pridjevi nastali srastanjem priloga i pridjeva, u kojima prvi priloški dio određuje nijansu ili intenzitet zastupljenosti osnovne osobine koju kazuje pridjev u drugom dijelu složenice (*mrkožut, jarkocrven, mnogopoštovani*), a jednim akcentom, takođe;

c) pridjevi nastali srastanjem prefiksa sa motivnim pridjevom, koji se mogu smatrati (kad je drugi dio izvedeni pridjev) i složeno-izvedenim pridjevima (*bezbojan, beznog*).

Ukoliko se posmatra samo kao odnos prefiksa i pridjeva, kaže se da su produktivniji modeli obrazovanja sa prefiksima:

*a-* *(alogičan, apolitičan)* – koji je stranog porijekla, a u pridjev unosi značenje odsustva osobine koju označava osnovni pridjev;

*anti- (antialkoholni, antiknjiževni)* – koji je stranog porijekla,a u pridjev unosi značenje „suprotan”;

*arhi- (arhidobar, arhizao)* – koji je stranog porijekla, a u pridjev unosi značenje uvećavanja osobine koju označava osnovni pridjev;

*ne- (neveseo, nečist)* – koji je odrična riječca *ne*, a u osnovni pridjev unosi značenje odricanja osobine pojma uz čije ime stoji.

Mnogi prijedlozi se u tvorbi ovih složenih pridjeva javljaju sa službom (funkcijom) prefiksa, kao: *bez- (bezbojan), do- (donožni), za- (zagorski, zagoreli), po- (pogranični), pod- (podzemni, podvodni)*.

Posebnu grupu u složenim s prefiksima pridjevima čine oni koji se mogu nazvati pridjevima subjektivne ocjene, sa produktivnijim prefiksima:

a) *na- (nagluv), o- (omalen), po- (povelik), pri- (priglup), pro- (prosijed)* – koji svi označavaju umanjenu, ublaženu osobinu osnovnog pridjeva, odnosno nijansu date osobine;

b) *pre- (predobar), arhi- (arhidobar), ultra- (ultrakratki)* – koji svi označavaju u najvećoj mjeri zastupljenu osobinu označenu osnovnim pridjevom;

c) *kvazi- (kvazimaterijalan), pseudo- (pseudonaučni)* – koji svi označavaju tobožnju, lažnu osobinu izrečenu osnovnim pridjevom;

d) *polu- (polusvjestan, poluhladan)* – koji označavju nedovoljnu zastupljenost osobine označene osnovnim pridjevom.

**PRIDJEVSKE POLUSLOŽENICE**

Pridjevi u grupi polusloženica nastaju od najmanje dva pridjeva koji čuvaju svaki svoj akcenat i koji svaki označava posebnu osobinu pojma uz čije ime stoji (*crveno-plava marama,* tj. crvena i plava marama; *tursko-ruski rat*, tj. turski i ruski rat). Pridjevske polusloženice se mogu sastojati i iz više članova: *plavo-crno-crveni dres*, što znači „plav, crn i crven” itd.

Prvi pridjev (ili prvi pridjevi) u ovoj polusloženici se završava spojnim vokalom *-o-*, a između svih članova se piše crtica, koja ukauje da su ti djelovi srasli u polusloženicu, te da u promjeni ne mijenjaju svoj oblik.