**Hrdlička, Milan: K některým faktorům ovlivňujícím užívání předložek do a na v současné češtině.**

[***Slovo a slovesnost, ročník 59 (1998), číslo 2***](http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?vol=67#h2)***, s. 96-104***

1. Jsou předložky do a na v češtině frekventované? *Ano, na 6. pozice, do 14. pozice v absolutní frekvenci.*
2. Má každá z těchto předložek jen jeden význam? *Ne, základní význam je lokální, ale i další odvozené: časové, způsobové, účelové,…)*
3. Které z těchto dvou předložek je v současné češtině progresivní? *Na + Acc*
4. Co znamená, že předložka na expanduje na úkor jiných předložek? *Používá se místo jiných předložek.*
5. Vysvětlete základní rozdíl lokačního významu předložek *do*  a *na. Do = vnitřek věcí, směřování dovnitř. Na = povrh věcí, umístění na povrchu.*
6. Jaké jsou další významy předložky *do?* 
   1. Integrace do komunity, změna statusu: *jít do důchodu*
   2. Odmítavý postoj: *jít do háje*
   3. Prudký náraz do těla: *uhodit se do hlavy*
   4. Volba předložky DO/NA není někdy jednoznačná. Jaké faktory působí na jejich volbu:
   5. Sémantika dominujícího slovesa a objektu/prostoru
   6. Význam účelu a lokace
   7. Charakter objektů
   8. Společenská důležitost objektu
   9. úzus
   10. Charakter lokalit administrativního rázu
   11. Fyzikální charakter látek lokalit
7. Kterou předložku selektují objekty, které mají rys „otevřenosti, neohraničenosti“? NA *jet na náměstí*
8. Se kterými objekty je naopak spojena předložka DO? *Objekty s rysy uzavřenosti, ohraničenosti, jet do města*
9. Jak je vysvětlen rozdíl mezi spojeními *jít do zahrady/jít na zahradu, jít do dvora/jít na dvůr, (ale i: jet do hradu/jet na hrad, jít do metra/jít na metro, jít do vlaku/jít na vlak)*
10. Jak je vysvětlen rozdíl užití předložek *do/na* u společenských institucí *jít do obchodu, jít na univerzitu? Předložka na se užívá u výše situované pozice ve společenské hierarchii. (já: obecně, když jde o instituci, kde chceme zdůraznit její funkci)*
11. Proč je užita různá předložka u lokací jako: *jet na Kampu, na Malou Stranu, na Vinohrady x jet do Nuslí, do Ďáblic, do Holešovic? Na je u lokací považovaných za důležité. + názvy osad si zachovávají původní předložkovou vazbu*
12. Jaká předložka se užívá u státních útvarů? *Do Francie, USA…*
13. Jak se užívají předložky *do/na* ve spojení s ostrovy. *Rozkolísaně: na Malorku x do Grónska*
14. Jaká předložka se používá u nížit? Do *jet do Posázaví*
15. Jaká předložka se používá u pohoří? *Většinou DO jet do Alp, do Krkonoš - Někdy NA jet na Kavkaz*
16. Jaká předložka se používá u jednotlivých hor? *Jet na Sněžku*
17. Jak volbu předložky ovlivní fyzikální charakter lokalit? *Pevnost/tuhost = na ; měkkost/prostupnost = do; jít do vody, jít na led; jít do lesa (rozdíl: jít do sněhu, jít na sníh)*