1. **SLOŽENI GLAGOLSKI OBLICI**

Složeni glagolski oblici su oni koji predstavljaju konstrukcije sastavljene od imenskog oblika glagola koji se mijenja i odgovarajućeg oblika pomoćnog glagola (sastoje se od dva ili više glagolskih oblika). U složene glagolske oblike se ubrajaju: perfekat, pluskvamperfekat, futur, futur egzaktni i potencijal.

**PERFEKAT**

Perfekat je složeni glagolski oblik koje se sastojao od participa perfekta (današnjeg radnog glagolskog pridjeva) datog glagola i prezenta pomoćnog glagola ѥсмъ (jednina: ѥсмъ, ѥси, ѥстъ; dvojina: ѥсвѣ, ѥста, ѥсте; množina: ѥсмъ, ѥсте, сѫтъ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lice** | **jednina** | **dvojina** | **množina** |
| 1.  2.  3. | дал-ъ, -а, -о ѥсмъ  ѥси  ѥстъ | дал-а, -ѣ, -ѣ ѥсвѣ  ѥста  ѥсте | дал-и, -ы, -а ѥсмъ  ѥсте  сѫтъ |

Pored izvršenih fonetskih promjena (далъ > даo) i obrazovanja ličnih nastavaka kod pomoćnog glagola, perfekat se uglavnom odlikuje zadržavanjem istog stanja kao i u staroslovenskom jeziku. Važno je napomenuti i to da su kod perfekta preovladali enklitički oblici pomoćnog glagola, npr.: *dao (dala, dalo) sam (si, je); dali (dale, dala) smo (ste, su),* kao i da je perfekat u znatnoj mjeri proširio polje svoje upotrebe istiskivanjem imperfekta, aorista i pluskvamperfekta.

**PLUSKVAMPERFEKAT**

Pluskvamperfekat je složeni glagolski oblik koji se sastojao od participa pefrekta (današnjeg radnog glagolskog pridjeva) glagola koji se mijenja i imperfekta pomoćnog glagola быти.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | muški rod | ženski rod | srednji rod |  |
| jednina  1.  2.  3. | неслъ | Несла | несло | бѣхъ или бѣахъ  бѣ бѣаше  бѣ бѣаше |
| Dvojina  1.  2.  3. | несла | Неслѣ | неслѣ | бѣховѣ бѣаховѣ  бѣста бѣашета  бѣсте бѣашете |
| Množina  1.  2.  3. | несли | Неслы | несла | бѣхомъ бѣхомъ  бѣсте бѣашете  бѣшѧ бѣахѫ |

Umjesto бѣхъ ili бѣахъ itd. upotrebljavao se i složeni perfekat pomoćnog glagola былъ ѥсмъ itd.

**FUTUR**

Posebnih oblika za futur u praslovenskom jeziku nije bilo već se on izražavao različitim opisnim konstrukcijama. U staroslovenskom jeziku futur se izražavao na dva načina:

1. oblikom prezenta perfektivnih glagola, npr.: придѫтъ дьнь вь нѧже не останетъ каменъ на камене – „neće ostati kamen na kamenu“

2. konstrukcijom sastavljenom od infinitiva glagola koji se mijenja i prezenta pomoćnog glagola, i to:

a) имамь, имаши itd., npr.: не имамь пити юже отъ сего плода лозънааго

b) хоштѫ, хоштеши itd., npr.: что хоштете ми дати

c) начьнѫ, начьнеши itd. ili въчьнѫ, въчьнеши itd., npr.: и звѣзды начънѫтъ падати.

U crnogorskom jeziku je preovladala konstrukcija tipa *hoću + infinitiv* (*radiću, ću raditi...*).

**FUTUR EGZAKTNI**

Futur egzaktni (ili futur drugi) je složeni glagolski oblik koji se gradio od participa perfekta (današnjeg radnog glagolskog pridjeva) datog glagola i pomoćnog glagola бѫдѫ, бѫдеши itd., npr.: егда оудоблѣлъ бѫдетъ оубогыимъ.

U savremenom crnogorskom jeziku za iskazivanje futura drugog je uopštena konstrukcija koja se sastoji od prezenta pomoćnog glagola *biti* i radnog glagolskog pridjeva *(budem radio...*).

**POTENCIJAL**

Potencijal je složeni glagolski oblik koji se gradio od participa perfekta (današnjeg radnog glagolskog pridjeva) glagola koji se mijenja i kondicionala pomoćnog glagola *biti*: бимъ, би, би itd. ili pravog aorista pomoćnog glagola *biti*: бых, бы, бы itd.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | muški rod | ženski rod | srednji rod | kondicional ili aorist |
| Jednina  1.  2.  3. | далъ | дала | дало | бимь бихъ  би бы  би бы |
| двојина  1.  2.  3. | дала | далѣ | далѣ | биховѣ быховѣ  биста быста  бисте бысте |
| množina  1.  2.  3. | дали | далы | дала | бимъ, бихомъ быхомъ  бисте бысте  бѫ, бишѧ бышѧ |

U savremenom crnogorskom jeziku za iskazivanje potencijala je uopštena konstrukcija koja se sastoji od radnog glagolskog pridjeva glagola koji se mijenja i aorista pomoćnog glagola *biti (dao bih...)*.