1. **PROSTI GLAGOLSKI OBLICI – INFINITIV I SUPIN**

U okviru prostih glagolskih oblika, u praslovenskom jeziku se razlikovao infinitiv od supina. Supin je bio prosti glagolski oblik koji se koristio uz glagole kretanja i to kao njihova dopuna (npr. idem radit). Morfološka razlika između supina i infinitiva se ogledala u tome što je supin umjesto krajnjeg -и imao poluglasnik, što znači da se završavao na -тъ.

Kada je riječ o infinitivu, njegov nastavak je u praslovenskom jeziku bio *-ti* i on se dodavao na infinitivnu osnovu. Kod većine glagola crnogorskog jezika, ovaj sufiks je ostao isti. Danas u crnogorskom jeziku postoji samo infinitiv, pri čemu on vrši funkciju i nekadašnjeg supina.

1. **PROSTI GLAGOLSKI OBLICI – GLAGOLSKI PRILOZI I GLAGOLSKI PRIDJEVI**

 Praslovenski jezik (i staroslovenski) je razlikovao pet participa: particip prezenta aktivni, particip prezenta pasivni, particip preterita aktivni, particip preterita pasivni i particip perfekta. Dok su se participi prezenta aktivni i pasivni gradili od prezentske osnove, participi za preterit (prošlost) su se gradili od infinitivne osnove. Ovi glagolski oblici su se mogli mijenjati po imeničkoj deklinaciji, tj. imali su promjenu pridjeva neodređenog vida i mogli su se mijenjati po složenoj pridjevskoj deklinaciji, dakle, kao pridjevi određenog vida. Po mekoj varijanti pridjevske deklinacije su se mijenjali ako je na kraju osnove bio palatalni suglasnik ili suglasnička grupa, a po tvrdoj varijanti pridjevske promjene ako se osnova završavala na nepalatalni suglasnik.

Međutim, participi su izgubili deklinaciju i danas se jedino dekliniraju pasivni na *-n, -na, -no, -ni, -ne, -na; -t, -ta, -to, -ti, -te, -ta*. Ovo otuda jer se oko 14. vijeka počinje gubiti kongruencija aktivih participa sa imenicom, usljed čega oni prestaju da se mijenjaju u skladu s imenicom.

GLAGOLSKI PRILOZI

 U savremenom crnogorskom jeziku postoje dva glagolska priloga – glagolski prilog sadašnji i glagolski prilog prošli. Glagolski prilog sadašnji je po porijeklu nekadašnji particip prezenta aktiva, dok je glagoski prilog prošli po porijeklu particip preterita aktiva.

 **Particip prezenta aktiva** se gradio od prezentske osnove, prema čije se četiri tematske vrste razlikuju i četiri tipa završetaka ovog participa:

a) na -ы, -ѫшти (-ѫшт-) – kod glagola I prezentske vrste;

b) na -ны, -нѫшти (-нѫшт-) – kod glagola II prezentske vrste;

c) na -ѩ, -ѭшти (-ѭшт-), odnosno - ͡ ѧ, - ͡ ѫшти (- ͡ ѫшт-) – kod glagola III prezentske vrste;

d) na -ѧ, -ѧшти (-ѧшт-) – kod glagola IV prezentske vrste.

Glagoli V ili atematske vrste grade oblik ovog participa po obrascu glagola I prezentske vrste.

Osim oblika nominativa jednine muškog i srednjeg roda, kao i nominativa jednine ženskog roda i nominativa množine muškog roda, ovi participi se mijenjaju potpuno isto kao i pridjevi sa osnovom na palatalni suglasnik.

**Particip preterita aktiva** se gradio od infinitvne osnove, a prema različitim završecima u nominativu jednine (i osnove u kosim padežima) izdvajau se sljedeća dva, odnosno tri tipa ovog participa:

1. na -ъ, -ъши, -ъ (-ъшъ-) − kod glagola s infinitivnom osnovom na suglasnik;

2. na -въ, -въши, -въ (-въш-) − kod glagola s infinitivnom osnovom na samoglasnik;

3. na -*͡* ь, -͡ ьши, - ͡ ь (- ͡ ьш-) – samo kod glagola sa infinitvnom osnovom izvedenom tematskim sufiksom -и- (s promjenom: -*i-* > *-j-* i jotuje prethodni suglasnik).

Osim oblika nominativa jednine muškog i srednjeg roda, kao i nominativa jednine ženskog roda i nominativa množine muškog roda, ovi participi se mijenjaju potpuno isto kao i pridjevi s mekim suglasnikom na kraju osnove.

**Particip prezenta pasiva** je glagolski oblik koji je označavao trpno stanje u sadašnjosti. Iz našeg jezika je iščezao veoma rano. Gradio se karakterističnim sufiksom *-м-*, nastavcima *-мъ* (za muški rod), *-ма* (za ženski rod), *-мо* (za srednji rod), od prezentske osnove, prema čije četiri tematske vrste razlikujemo i četiri tipa ovog participa:

1. od -*o/e-* prezentske vrste (рекомъ)

2. od -*no/ne-* prezentske vrste (косномъ)

3. od -*jo/je-* prezentske vrste (знаѥмъ, пишемъ)

Atematski glagoli imaju oblike ovog participa po obrascu glagola I prezentske vrste (вѣдомъ, вѣдома, вѣдомо).

Mijenja se isto kao pridjevi sa tvrdim suglasnikom na kraju osnove.

GLAGOLSKI PRIDJEVI

 U savremenom crnogorskom jeziku postoje dva glagolska pridjeva – trpni glagolski pridjev i radni glagolski pridjev. Glagolski pridjev trpni potiče od participa preterita pasiva, a glagolski pridjev radni od participa perfekta.

**Particip preterita pasiva** se gradio od infinitivne osnove, a pema karakterističnom sufiksu razlikuju se dva osnovna tipa: na *-н* i na *-т*.

1. Tip na -н ima sljedeće varijante:

a) na *-нъ, -на, -но –* kod svih glagola na -ати i *-*ѣти, npr. знати – знанъ, видѣти – видѣнъ;

b) na *-енъ, -ена, -ено –* kod glagola s infinitivnom osnovom na suglasnik: нести – несенъ;

c) na *- ͡ енъ, -͡ ена, -͡ ено –* kod glagola sa infinitivnom osnovom izvedenom tematskim sufiksom -и- (koje u poziciji pred samoglasnikom prelazi u *j*, jotujući prethodni suglasnik): носити – ношенъ;

d) na *-ѥнъ, -ѥна, -ѥно* ili *венъ, вена, вено –* kod glagola čija je infinitivan osnova jednaka s korijenom na samoglasnik: бити – биѥнъ, обути – обоувенъ.

2. Tip na *-*тъ, -та, -то je ograničen na izvjesne glagole s infinitivnom osnovom jednakom sa korijenom na samoglasnik i sonante *м, н, р*:

ви-ти : витъ; пѣ-ти : пѣтъ; распѧ-ти : распѧ-тъ; възѧ-ти : възѧтъ.

**Particip perfekta** se gradio od infinitivne osnove kod svih glagola na isti način: neposrednim dodavanjem nastavka -лъ (muški rod), -ла (ženski rod), -ло (srednji rod) u jednini; nastavaka -ла (muški rod), -лѣ (ženski rod), -лѣ (srednji rod) u dvojini i nastavaka -ли (muški rod), -лы (ženski rod), -ла (srednji rod) u množini.

Kako smo već istakli, nekadašnji particip perfekta je danas radni glagolski pridjev, a služi uglavnom za građenje složenih glagolskih oblika.

Dakle, nekadašnje participe crnogorski jezik nije sačuvao kao posebne morfološko-sintaksičke kategorije − particip prezenta pasivni je iščezao iz jezika, a ostali participi su prešli u odgovarajuće glagolske priloge i pridjeve i to: particip prezenta aktivni u glagolski prilog sadašnji, particip preterita aktivni u glagolski prilog prošli, particip perfekta u radni glagolski pridjev, a particip preterita pasivni u trpni glagolski pridjev. Dakle, umjesto nekadašnjih pet participa, danas imamo dva glagolska priloga i dva glagolska pridjeva.