**PROSTI GLAGOLSKI OBLICI – PREZENT, IMPERATIV, AORIST, IMPERFEKAT**

**PREZENT**

U okviru prezenta, možemo govoriti o dvjema grupama glagola – o tematskim i o atematskim glagolima.

Kod najvećeg broja glagola lični nastavci prezenta su dodavani na prezentsku osnovu uz pomoć tematskih vokala *-e-* i *-i-* (npr.бер-**е**-ши, ход-**и**-ши), pa se otuda takvi glagoli nazivaju tematski glagoli. Prema različitom tematskom sufiksu, odnosno njegovom odsustvu, razlikovale su se četiri tematske i peta ili atematska vrsta prezenta: I vrsta – tematski sufiks *-o/e-;* II vrsta – tematski sufiks -*no/ne-;* III vrsta – tematski sufiks -*jo/je-;* IV vrsta – tematski sufiks -*i-* i V vrsta – bez tematskog sufiksa. Po petoj (atematskoj) vrsti prezenta se mijenjalo samo pet glagola (вѣдѣти − *znati,* дати − *dati,* јесмь − *jesam,* jaсти − *jesti,* имѣти − *imati*). Dakle, manja grupa glagola u staroslovenskom jeziku je bila bez tematskih vokala, pa su se lični nastavci za prezent dodavali direktno na prezentsku osnovu. Otuda se takvi glagoli nazivaju atematski glagoli.

U toku jezičkog razvitka došlo je do sljedećih promjena prezentskih nastavaka. Umjesto starih oblika:

jednina množina

1. -ѫ/-ѭ (бодѫ, знаѭ, молѭ) 1. -мъ (бодемъ, знаѥмъ, молимъ)

2. -ши (бодеши, знаѥши, молиши) 2. -те (бодете, знаѥте, молите)

3. -тъ (бодетъ, знаѥтъ, молитъ) 3. -ѫтъ/-ѭтъ/-ѧтъ (бодѫтъ, знаѭтъ, молѧтъ),

dobijene su nove forme:

jednina množina

1. -m (bodem, znam, molim) 1. -mo (bodemo, znamo, molimo)

2. -š (bodeš, znaš, moliš) 2. -te (bodete, znate, molite)

3. -Ø (bode, zna, moli) 3. -u/-ju/-e (bodu, znaju, mole)

Prvo lice jednine dobilo je nastavak *-m* od nekadašnjih pet atematskih glagola (ѥсмь, вѣмь, јамь, дамь, имамь) koji su imali veliku frekvenciju upotrebe u jeziku i koji su pomenute nastavke nametnuli ostalim glagolima. Od ovog analoškog procesa, izuzeci su forme na *-u*: *hoću, ću, neću* i *mogu*, kao i dijalekatsko *velju* i *viđu*.

Drugo lice jednine uopštilo je nastavak *-š* izuzev glagola *jesi, nijesi, si*, u kojima je sačuvan stari završetak *-si* (nekadašnjih atematskih glagola).

U trećem licu jednine i množine otpalo je krajnje -тъ, što je jedna od odlika zapadno-južnoslovenske jezičke zajednice. Jedini ostatak ovog starog završetka nalazimo danas u obliku genitiva *jest*.

Dok se *-mo* u prvom licu množine uopštilo umjesto starog -мъ, takođe u zapadnom dijelu južnoslovenske jezičke zajednice, dotle je nastavak *-te* ostao nepromijenjen.

**IMPERATIV**

Imperativ se gradio od prezentske osnove, a prema različitim završecima u jednini i prema različitom tematskom vokalu u dvojini i množini, postojala su sljedeća dva, odnosno tipa imperativa:

a) na -и- u jednini i sa -ѣ- kao tematskim vokalom u dvojini i množini (kod glagola I i II prezentske vrste);

b) na -и- u jednini i sa -и- kao tematskim vokalom u dvojini i množini (kod glagola III i IV prezentske vrste);

c) na - ͡ ь u jednini i sa tematskim vokalom -и- u dvojini i množini (kod glagola V ili atematske vrste).

Napomena: Kod glagola V ili atematske vrste nalazimo u jednini jotovanje korijenskog suglasnika: даждь (дати – *dati*), јаждь (jaсти – *jesti*) i вѣждь (вѣдѣти – *znati*). Na ovaj način gradi imperativ i tematski glagol видѣти : виждь. Kod glagola јесмь (*jesam*)*,* imperativ se gradi od druge osnove – od бѫди, бѫдѣвѣ itd., a od glagola имамь (имѣти − *imati*) glasi: имѣи, имѣивѣ itd. (prema infinitivu имѣти).

Od najstarijih vremena oblici za 1. lice jednine, odnosno za 3. lice dvojine i 3. lice množine imperativa ne postoje. Za ova lica obično se upotrebljavala konstrukcija *da + prezent*.

Isti oblici za 2. i 3. lice jednine i posebni oblici za 1. i 2. lice množine, odlika je imperativa u staroslovenskom jeziku. No, oblik imperativa za 3. lice jednine, koji je bio formalno jednak sa oblikom za 2. lice jednine, dosta je rano nestao iz jezika. Treće lice jednine je postepeno iščezlo iz upotrebe i to tako što je zamjenjivano analitičkim konsturkcijama *da/neka + 3. lice jednine prezenta*. Za 1. i 2. lice množine postojali su dvojaki oblici: 1. -ѣмо (stsl. ѣmь), 2. -ѣте i 1. -имо (stsl. -иmь), 2. -ите. U toku razvitka jezika umjesto ovih dvojakih nastavaka, uopšten je nastavak *-имо, -ите* (бодимо, бодите).

**AORIST**

Aorist je glagolski oblik kojim se izražavalo prosto prošlo vrijeme. Kod ovog glagolskog oblika su postojala dva načina tvorbe. Prvi način tvorbe aorista je podrazumijevao građenje sigmom, tj. pomoću nastavka *-s-* i takav aorist se zvao sigmatski aorist, dok se aorist na drugi način gradio bez nastavka *-s-* i takav aorist se zvao asigmatski aorist. Naime, u praslovenskom jeziku su postojala dva, odnosno tri tipa aorista:

1. asigmatski („jaki“, prosti) aorist, bez suglasnika *-s-* (sigme), kao karakterističnog obilježja aorista;

2. sigmatski stari aorist – sa karakterističnim suglasnikom *-s-* ili pak alternacijom *-h/s/š-;*

3. sigmatski novi aorist – sa karakterističnom grupom *-oh-/-os-/-oš-.*

**Asigmatski aorist** se sačuvao u praslovenskom jeziku u ograničenom obimu, a gradio se samo od glagola I infinitivne vrste sa osnovnom na suglasnik i od glagola II infinitivne vrste koji pred osnovinskim nastavkom -nѫ- imaju suglasnik, npr.: пасти (пад-), мошти (мог-), врѣшти (врьг-), обрѣсти (обрет-); гаснѫти (оугас-), тонѫти (оутоп-).

Sigmatski aorist je dobio naziv prema grčkom slovu sigma koje je bilo nastavak pri građenju grčkog aorista.

**Sigmatski stari aorist** se gradio od svih glagola: a) sa infinitivnom osnovom na suglasnik i b) sa infinitnivnom osnovom na samoglasnik, pri čemu se u oba slučaja javlja u dvije varijante: sa ostajanjem *-s-* ili sa smjenjivanjem *-h/s/š-* u toku promjene.

**Sigmatski novi aorist** se gradio istio kao i asigmatski aorist, dakle, samo od glagola I vrste s infinitivnom osnovom na suglasnik i od glagola II vrste koji pred osnovinskim nastavkom -nѫ- imaju suglasnik. Karakteristični momenti u građenju ovog aorista jesu umetanje vokala *-o-* između osnove i obilježja sigmatskog aorista *-h/s/š-*, a oblici drugog i trećeg lica jednine se uzimaju od asigmatskog aorista.

Od nekadašnja tri tipa aorista (asigmatski, sigmatski stari i sigmatski novi), danas je u upotrebi samo sigmatski aorist novi ( u staroslovenskom jeziku je glasio: 1. рекохъ, 2. рече, 3. рече; 1. рекохомъ, 2. рекосте, 3. рекошѧ). Najkrupnija promjena je zahvatila 1. lice množine: od starog *рекохомъ* dobijeno je najprije *рекохомo* (kao odlika zapadnojužnoslovenskih jezika), a zatim je ta forma svedena na *рекохмо* pod uticajem završetka u drugom licu množine (-сте), a radi postizanja glasovne harmonije (-хмо prema -сте). Daljim ugledanjem, takođe, na nastavak za drugo lice množine, dobijen je u prvom licu množine završetak -смо(*рекосмо)*.

**IMPERFEKAT**

Bez obzira na glagolsku osnovu, imperfekat je kod svih glagola imao sljedeće nastavke:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jednina****1. -ахъ****2. -аше****3. –аше** | **Dvojina****1. -аховѣ****2. -ашета****3. –ашете** | **Množina****1. -ахомъ****2. -ашете****3. -ахѫ** |

S obzirom na osnovu kojoj se ti nastavci dodaju, mogu se razlikovati sljedeći načini građenja imperfekta:

1. kod glagola s infinitivima na **-ати** i **-ѣти**, gornji nastavci se dodaju direktno na infinitivnu osnovu, pa su tako dobijeni završeci **-аaхъ** (знаахъ, вероваахъ)i **-ѣaхъ** (видѣaхъ, имѣaхъ)itd.

2. kod ostalih glagola, imperfekat se gradi od naročite osnove proširene samoglasnikom -ѣ-, odnosno - ͡ a- (-ја-), prema čemu se izdvajaju sljedeće tri varijante:

a) na - ͡ аахъ, - ͡ ааше itd. − kod glagola IV vrste s infinitivnom osnovom na -и- (koje prelazi ispred vokala u *j* i jotuje prethodni suglasnik), npr.: носити: ношаахъ – ношаше; ходити: хождаахъ − хождааше);

b) na -јаахъ, -јааше itd. − kod glagola s korijenom na -и-, -ы-, -oy- (npr.: бити: бијаахъ – бијааше; крыти: крыјаахъ – крыјааше; чоути: чоујаахъ – чоујааше);

c) na -ѣахъ, -ѣаше itd. − kod glagola s infinitivnom osnovom na suglasnik (pri čemu ѣ>a posle ч, ж, ш, dobijenih prvom regresivnom palatalizacijom) i kod malobrojnih imperfektivnih glagola II vrste na -nѫ- (npr.: нести: несѣахъ – несѣаше, вести: ведѣахъ – ведѣаше; тешти: течаахъ – течааше, мошти: мождаахъ – мождааше; съхнѫти: съхнѣахъ − съхнѣаше).

Napomena: Kod glagola быти (prez. ѥсмь, ѥси) u značenju imperfekta upotrebljavaju se oblici sigmatskog aorista od osnove бѣ-:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jednina1. бѣхъ2. бѣ3. бѣ | Dvojina1. бѣховѣ2. бѣста3. бѣсте | Množina1. бѣхомъ2. бѣсте3. бѣшѧ |

 Glasovna struktura imperfekta kasnije se mijenjala u slovenskim jezicima i to kao posljedica vokalskih asimilacija i kontrakcija. Na taj način su dobijeni dugi vokali ispred nastavka kao opšte obilježje imperfekta (npr. гледаах > гледāх).

Najkrupnije promjene desile su se u 1. i 2. licu množine. Mjesto starih oblika: a) 1. трѧс-ѣaхъ, 2. трѧс-ѣaше, 3. трѧс-aше; 1. трѧс-ѣaхомъ, 2. трѧс-ѣaшете, 3. трѧс-ѣaхѫ; 1. зна-ахъ, 2. зна-аше, 3. зна-аше; 1. зна-ахомъ, 2. зна-ашете, 3. зна-ахѫ, dobijeno je 1. tresijah, 2. tresijaše, 3. tresijaše, 1. tresijasmo, 2. tresijaste, 3. tresijahu, odnosno 1. znah, 2. znaše, 3. znaše, 1. znasmo, 2. znaste, 3. znahu. Oblici imperfekta za 1. i 2. lice množine na *-смо* i -*сте* nastali su pod uticajem stanja u oblicima ovih lica kod aorista. Ovom procesu je pomogla oblička podudarnost 1. lica množine aorista i imperfekta preko nastavka *-хомо*. Na primjer:

Imperfekat aorist

1. lice množine: -хомо *(знаахомо)* 1. lice množine: -хомо *(рекохомо)*
2. lice množine:-шете *(знаашете)* 2. lice množine: -сте *(рекосте)*

Opšta srodnost aorista i imperfekta, kao i identičnost nastavka -х u prvom licu jednine u aoristу i imperfektu, doprinijeli su da nastavak aorista *-сте* prodre i u imperfekat, umjesto starijeg *-шете*. Kada se u 2. licu množine javio ovakav kraći oblik, formirani su uslovi za skraćivanje oblika 1. lica u aoristu i imperfektu, izgubio se vokal *-o-*: *-хомо > -хмо > -смо (тресијахомо > тресијахмо > тресијасмо; мољахомо > мољахмо > мољасмо)*.

Imperfekat je u našem jeziku bio čest i živ u upotrebi sve do 17. vijeka, kada je počelo njegovo iščezavanje. U toku razvitka našeg jezika imperfekat se postepeno gubio. Danas je u crnogorskom jeziku upotreba ovog glagolskog vremena svedena na mininum.