Zemská výšší reálka ve Velkém Meziříčí,

Číslo pořadové 926
Číslo odborové 14.10.17
MORAVSKÁ JMÉNA MÍSTNÍ.

VÝKLADY FILOLOGICKÉ.

NAPSLI

FRANT. ČERNÝ A PAVEL VÁŠA.

V BRNĚ.

NÁKLadem MATICE MORAVSKÉ. — tiskem MORAV. AKCiové KNIHTISKárny
1907.
891,865
C415 m³
Předmluva.


Většině výkladů lze vytknouti, že spočívají pouze na názvech nynějších, které přece jsou výsledkem staletého vývoje, kdežto hledíme-li k dokladům starým, leckde jinak musíme vysvětlovati původ místního jména. V té příčině vysoko stojí V. Prasek a J. Wisnjar, ač proti některým výkladům jejich dají se činiti námítky.

Majíc v úmyslu vydati veliký místopisný slovník markrabství Moravského, svěřila nám Matice Moravská, abychom úvodem k němu vysvětili místní jména.

Bylo těžko řídit se seznamem míst, poněvadž ani úřední schematismy v nomenklaturě se neshodují, ano někdy tutéž osadu uvádějí dvěma, třemi jmény. Rozhodli jsme se tudiž pro školní schematismus, vydaný c. k. zem. školní radou v Brně, a doplňo-

*) Prý ze sάze = sitz des Hasen (sic!).
vali jsme si jej z Lexikonu obcí vydaného říšským statistickým úřadem (1906), příhledající zároveň ke katalogům duchovenstva obou diecézí moravských, v nichž velmi často zachovány jsou názvy původnější. Víťanou pomůckou bylo nám dílo Wolného, po tolika desetiletích ještě nezcela zastaralé. Dílo je prací spo-lečnou; avšak o konečném úpravu podle zásad sjednaných na poradách rozdělili jsme se tak, že první část spracoval Fr. Černý, druhou a třetí pak P. Váša.

Hlavními prameny kromě jiných byly nám Codex diplomaticus et epistolarius Moraviae, Desky zemské Brněnské a Olomoucké, Erbenova Regesta a Brandlovy Knihy Půhonné. Ač v prvních svazcích Codexu je mnoho usvědčených fáls a nová snad se ještě najdou, přece nejsou tak úplně nespolehlivé, jak se o nich smýšlí. Výklady tím, i kdybychom snad byli užili někde listiny podvržené, skoro ani neutrpí, poněvadž jména míst v takových fásech zaznamenána bývají podle jiných, starých dokladů.

Na podporu svých výkladů uvedli jsme také doklady, ale ne všecky, poněvadž by dílo tím bylo velice vzrostlo přes ustanovený rozsah; vybrali jsme, pokud možno, staré a charakteris-tické. Z teže příčiny nebylo také možno zabývat se všemi dosadnými výklady místopisnými. Najde se mezi nimi a naším dílem mnoho shod. Jest to především největší část jmen, která nepůsobí pražádných obtíží (na př. Jaroslavice od os. Jaroslav, Lipník, Hluboká od appellativ), část opět takových, k jichž vysvětlení každý filolog, příhlednouk k dokladům, dospěti musí (Tišnov z Tušnov vzniklo přehlásou tehdy, když t změklo). Ale podáváme také výklady úplně nové (srv. Rajhrad, Olomouc, Jihlava a j.).

Jsme si vědomi, že naše dílo není úplně dokonalé, ale jest to přece první dílo české, které objímá celou zemi, okolo 3500 osad.

V Brně dne 31. května 1907.

Autoři.
Zkratky a prameny.

Arch. == Archiv für slavische Philologie.
Arch. Č. == Archiv Český.
Brandl Rospr. == V. Brandl, Rozpravy o jménech topických. Obzor 1885.
Brig. F. == Zjevení sv. Brigity v rkp. universitní knihovně v Praze z r. 1453.
buhl. == bulharsky.
C. Cl nebo Cat. Cl. == Catalogus venerabilis cleri dioecesis Brunensis a archidioecesis Olomucensis.
CM == Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae.
č. == český.
Č. M. M. == Časopis Matice Moravské.
Č. Mor. Mus. == Časopis moravského musea zemského.
Čas. Ol. Mus. == Časopis musejního spolku olomouckého.
DO == totéž, Olmützer Cuda.
dial., dialekt. == dialekticky.
doubl. == doublebské (dialekt jihočeský).
VIII


* Förstemann * = Ernst Förstemann, Altdeutsches Namenbuch, 2. vyd. Bonn 1900.


*Gebauer Slov.* = Jan Gebauer, Slovník staročeský, seš. 1—14.

*chod.* = chodský (dialekt rápadočeský).

*Kamen. Sněmy* = František Kameníček, Zemské sněmy a sjeddy moravské, 3 sv. 1900—1905.


*Komenský,* týdenník vychovatelský. Vydavatel Fr. Slámačník.


*Kott* = F. Š. Kott, Českoněmecký slovník.

*l.* = lépe.


*Listy Fil.* = Listy filologické.

*Lán. ks.* = soudní knihy Lounské.

*m.* = místo.


*né.* = novočeský, nová čeština.


*ném.* = německy.

*nespr.* = nesprávně.

*os.* = osobní.

*Pal.* = F. Palacký, Staročeská osobní a křestní jména, v Časo-
píse musea království Českého 1832 a nově v Drobných spisech svazek 3., vydal V. Nováček.

dr. = polsky.

Prasek Sel. Arch. = Selský Archiv. Časopis pro obecné i kulturní dějiny selského stavu hlavně moravského i slezského Red. V. Prasek.

Praskův Listinář = Listinář Selského Archivu. I. Díl II. vy-
chází přílohou k Selskému Archivu.

přehl. = přehláskou.

příp. = přípona.

Půh. = Vinc. Brandl, Libri citationum seu Knihy půhonné
a nálezové, 6 dílů v Brně 1872—1895.

pův., původ. = původní, původně.

rkp. = rukopis.

rus. = ruský.

spr. = správně.

srb. = srbochorvátsky.

staž. = stažené.


Prag 1896.

Šembera = Alois V. Šembera, Mapa země Moravské. Ve
Vídni 1868.


t. = tamtéž.

Tomek Zákl., Tom. Z. = Václ. VI. Tomek, Základy starého
místopisu Pražského. 1866.

urb. = urbář.

Úř. Lexikon = Lexikon obcí pro království a země na říšské
radě zastoupené. X. Morava. Ve Vídni 1906.

Vašek A., Výklad slovanských místních jmen v Opavsku.

Opava 1872. (progr.).

Vlastiv. = Vlastivěda Moravská, vydává Musejní spolek
v Brně. Rozumí se vždy příslušný okres.

Vondrák Vergl. Gramm. = W. Vondrák, Vergleichende sla-
vische Grammatik I. Göttingen 1906.

Wisnar = Jul. Wisnar, Die Ortsnamen der Znaimer Bezirks-
hauptmannschaft. Znaim 1895—6 (progr.).
X

Wolf., Wolný = Gregor Wolny, Die Markgrafschaft Mähren, Brünn 1846, 6 dílů v 7 svazcích.
súž. = zúžením, zúženo.

Opravy a doplňky.

Str. 3, 3. řádka zdola, m. rýznými čti různými.
Str. 6, 3. " m. Puše čti Pušč.
Str. 7, § 4 a) slova: Vladivoj, Vratislav, Držislav, Stojmír vlož do odstavce b).
Str. 8, 2. řádka shora m. Regestech čti Regestech.
Str. 8, 2. " zdola m. Tež čti Též.
Str. 11, 3. řádka shora m. Vyšk. čti Výšk.
Str. 11, 4. " zdola, připoj: výklad nejistý.
Str. 13, 9. " " " " " " " " m. Půh čti Půh. Tak vytíštěno ještě několikrát, na př. str. 15, 3. ř. zdola, str. 17, 4., 5. ř. zdola, str. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 42.
Str. 15. Místní Někovoce nelze odvozovat od Nínek; v. ostatně str. 104 sub nen-
Str. 23, ř. 18 shora m. § 8. čti § 6.
Str. 31, ř. 10. shora připoj: ale může být též z pův. Z Čechov od os. Čech.
Str. 33, ř. 19. shora m. Bíš čti Býš.
Str. 35, ř. 9. zdola m. such- čti such-
Str. 40, ř. 19. zdola m. Změno čti Jméno.
Str. 43, ř. 7. shora dopln: Takových jmen jest v jižních zemích slo-
vanských a i v jiných neslovanských plno.
Str. 44, ř. 2. shora m. appellativum čti appellativum.
Str. 44, ř. 4. shora vynech Hovorany.
Str. 44 ke jménu Kundelov připoj: osada nová.
Str. 44 ke jménu Osplov připoj: snad od os. Ospěl (= partc. praet act.).
Str. 49, 2. ř. zdola m. bramv čti bramv a m. praes. čti prael. a dodej: výklad nejistý.
Str. 50, 3. ř. shora m. bra- čti bra-
Str. 55, 7. a 8. ř. shora m. brék-, bréci- čti brěk-, brčí-
Str. 63, ř. 20. shora U-dráv čti- dráv.
Str. 64, 3 ř. shora m. Pd- čti Po-
Str. 68, 11. ř. zdola m. gna- čti gna-.
Str. 70, 6. ř. shora m. gna- čtì g̀na-.
Str. 71, 6. ř. zdola m. není, g čtí: není s g.
Str. 78, 17. ř. shora m. Vel. Mez. čtí Třebič.
Str. 79, 15. ř. shora m. Jan-ik-čtí Jan-ik-čtí.
Str. 81, 7. ř. zdola m. nesprávně čtí nesprávně.
Str. 87, 5. ř. shora dodej za Z Kř.
Str. 88, 16. shora Kršt- čtí Kršt-.
Str. 88, 17. ř. zdola doplnì: též Kčenov; jest to vzácná změna ř v č,
 kterou slýcháme na Kunštátsku a tu a tam na Kojetsku ještě ve slově: do
zíčka = do zíčka.
Str. 90, 10. ř. zdola m. janin čtí janinč.
Str. 91, 12. ř. shora m. Halici čtí Haliči.
Str. 96, 5. ř. zdola m. Matkowicz čtí Malkowicz.
Str. 100, 16. ř. shora doplnì: zvaný též Měrotíněk demin.
Str. 109, 11. ř. shora dodej: může pocházet též od os. Pata (peta)
Str. 112, 12. ř. shora m. Prostoměří čtí Prostoměřice.
Str. 112, 1. a 2. ř. zdola m. ptak- čtí ptáč-.
Str. 125, 7. ř. zdola m. st̀bl- čtí st̀bl-.
Str. 128, 1. ř., 3 ř. shora m. srb- čtí srb-.
Str. 128, 5. ř. zdola m. Šebětín čtí Šebětin.
Str. 141, 10. ř. zdola m. Vyšehor čtí Vyšehor.
Str. 142, ř. 17. shora vilk- atd., správné vulk-.
Str. 165, ř. 15. m. lestina čtí leština.
Str. 165, ř. 25. Kožušanysmožnovykáldetíže osobn. Kožuš pří-
ponou -anì.
Str. 166, ř. 2. zdola m. posvátné čtí posvátno, sr. str. 240
Str. 167, ř. 7 Žďárna, spise Žďárna.
Str. 168, ř. 8. zdola m. krátké čtí krátká.
Str. 109, ř. 20. m. chotnice čtí skotnice; jména bršlice ř. 10; ohra-
zenice ř. 15. jsou pluralní a tudiž sem nenáleží
Str. 171, ř. 11. Kněžovisko tvořeno je příponou -isko nebo -isko, sr.
Str. 188, ř. 4. zdola doklad Hodily z Kn. P. možno čísti Hodiliny
a pak se blíží dokladům z CM Hodína; věc nero ještě vyšetřit.
Str. 24, ř. 2. ubec, lépe ubce plur., u jest dialekt. m. o.
Str. 243. ř. 5. shora dodej: srov. srb. trbuch = břicho, též u Kotta.

Doplniti jest tyto osady:

Blatnička Hrad.: Blatnička 1447 DO.
Haukovic Liter., nové z r. 1781.
Hrabětice Šump., snad os. Hrabě anebo Hrabiša.
Hříbenec Litov., v DO Hřebčin, něm. Trübenz. Německý název, který se vyskytuje 1368 DO Tribencz, jest starší českého Brzwence 1381, sr. 1392 t.

Jičina Jič. od os. Jika; srov. Jičín str. 34.

Kčenov = Křenov Bosk.

Klatovec Dač.: 1386 DB Klatowecz, tvořeno příp. -ovčí od os. Klat (klet-), z něhož jest Klatovy.


Libina Moravská Litov.: DO 1348 in Lubina, 1359 in Lybina; L. Německá Šump.; od os. L'uba, km. ljub.-

Malé Jihl.: de Maleho 1360 DB.


Metylovice Míst., snad souvisí s os. Metelka.


Obýtov N. Měs. od os. Ubyčest, km. byr.-

Ošikov Třebová, neurčité.

Palupín Dač.: 1350 DB Palupin (dvakrát).


Prlov Hol. snad od os. Prl (pralť).


Příšto, také Příspa Bud., nejasné.

Proseč Brn., sr. Seč a Rozseč.

Pulčín Brod, neurčité.

Roštin Kroměř.: 1360 DO in Rohczin, 136 in Rosczyn t.; snad od os. Rožka příponou -ina; ve výslovnosti Rožčín zní jako Roščín.

Růdelov Dač., snad místo Hřídelov, od os. Hřídel příp. -ove.

Sčechov = Ščechov Bosk.


Skřípov Litov. od os. Skříp nebo Skřípa.

Stálkov Dač. od os. Stálek; 1368 DB de Stalow (?); v. str. 123.

Sviny Vel. Mez. od os. Svin, plur.; v. str. 126 anebo spíše m. Svinný z Svinné.
Šachy Dač., plur. od os. Šach; 1385 DB Schach; srv. Šašovice, str. 128.

Šovarec N. Měs. asi něm. Schwarz.


Třeštice Dač.; k výkladu bylo by nutno zjistit, je-li jednotné či pomnožné; srv. předešlé.

Vołevče Dač. 1366 DB Bolewczicz; neurčité.

Výstrčenovice Dač., snad přezdívka.


Žatec Dač., příp. -tec od žat = žet-, appel.; svr. de Zaczech 1371 DB, de Zadtcze 1373 t., de Zaczcze 1446 t.; v dokladu prvním a třetím části jest asi Za(t)če; srv. Gebauer I., 502.
Část první.

Místní jména z osobních.
§ 1.

Místní jména tvořena jsou buď od osobních, nebo od appelativ. Časem podlehlá rozličným změnám, které zasáhly nejenom přípony, jimiž jsou tvořena, ale také kmeny, zvláště osobních jmen. Protože při filologickém výkladu jest potřebí znát základ (kmen) místních jmen, jest nutné také pojednatí o tom, jak nomina propria (personalia) se tvoří. Suffixů a způsobů jest veliká rozmanitost, avšak pro naš úkol, vyložití totiž místní jména moravská, není potřebí probíratí všecky možnosti, nýbrž jenom ty, které se skutečně jeví v místních jménech moravských. Potom teprve budeme moci ukázatí, jak se od osobních tvoří místní, při čemž bude třeba častěji v jednotlivých případech zajíti do obšírnějších výkladů filologických. Na konec pak budeme moci uvéstí kmeny.

§ 2. Osobní jména.

Osobní jména jsou původu buď a) domácího, slovanského, nebo b) cizího: latinská, německá, řecká a jiná. Přejímající je Čechové, změnili je někdy tak, že mají nejenom přípony české, ale i kmenem podobají se často slovům domácím. Z latinského Urbanus vzniklo tak Vrbata, z Clemens povstalo Klímata, atd.

Domácí jména jsou buď jednoduchá: Mír, Mířata, Miroš, nebo složená: Mirolub, Miroslav, Nedamír.

Suffixy, jimiž se osobní jména tvoří, jsou velmi rozmanité, tak že od téhož kmene může povstati množství jmen, která se významem neliší od sebe. Tak od mil vzniklá: Mil, Milej, Milovan, Milata, Milota, Miletá, Milan, Miloň, Milun, Milošta, Milutin, Milek, Milák, Milík, Milich, Miloch, Milochna, Milič, Mileš, Miloš, Miluš a j. jsou stejného významu. Že pak opravdu není rozdíl mezi jmény tvořenými rýznými suffixy od téhů kmene, dokazují

1) Obšírně pojednal o tom F. Miklosich, Die Bildung der slavischen Personennamen. (Denksch. d. Wiener Ak., phil.-hist. Cl. X.)
také místní, kde z té příčiny bývá kolísání, na př. Mlíčovice psány jsou r. 1349 Miloschowicz (od Miloš), 1350 Milesowycz (od Mileš), 1369 Myleschicz. Jiné doklady viz v § 22.

Od osobních jmen tvoří se místní, ale nebývá vždy pro každé místní doloženo také osobní; doložena však bývají jiná od téhož kmene tvořená.

**Tvoření osobních jmen.**

§ 3. Jednoduchá jména.

a) a, a; Naděj, Sláv, Blud, Boj, Děd, Kvas, Podiva, Příba, Protiva, Suda, Třeba, Ubyša, Buša, Črna.

je, ja: Vrš z Vrch, Draž z Drah, Blaž z Blah, Čáč z Čák, Straš ze Strach, Suš ze Such, Mřa-Mřě z Mř, Bůz z Bud, Blíž z Blíž; srb. Daja.

V. dále odstavec g.

aj: Slavoj.

uj: Strachuj.

ej: Blažěj-Blažej, Hoděj, Prostěj, Raděj, Mladěj, Sulej, Uněj, Bratřej, Dražej.

b) -bo: Při, Přibyl, Bála.

el: *Trůbel.

olo: srb. Dědol.

ulo: bulh. bratul.

ro: Lubor, Bochor.

aro: Běhar.

aro: Běhař.

ně; jsou to původem participia minulá trpná: Kochan, Ždán, Mněn, Pomněn, Vracen, Vracena, Chválena.

aně: Beran, Bojan, Doman, Drahan, Křižan, Milan, Těchan — Malana.

eně: Božen, Dobřen, Kvasen, Mladen, Bořen, Podiven, Raden, Vojen — Božena, Vratená, Milena.

ině: Rusín, Černín, Uhlín, Bušín — Mutina, Prosina.

oně: Hodon, Pravona.

oně: Bratroň, Hodoň, Miloň, Slavoň, Bartoň, Vitoň, Maloňa.

uně: Bohun.

uně: Bohuň.
ynja : Mutyně, srb. Dobrinja.

ěnš : Protiven, Božechna.

čnš : Hostěn, Luběn, Soběn.

c) -tu : Bělot a, Hněvota, Krasota, Milota, Dobrota, Sluhota, Strachota.

štš : Radost, Milost — Radosta.

ato : Kochata.

uto : Bohut, Borut, Blahut, Chomůt, Bohuta.

juto : Bořut, Bořuta.

čta, č. čta, anal. čta, čta : Božata, Bořata, Budata, Hoňata, Kojata, Miřata, Slavata, Vacata.

adas : Benada, Beneda.

d) ba : Chudoba.

avš : Dobrava, Svatava, Mirava.

mš : Četom, Radom.

imš : Radim.

ej) ks : Divok, Myslok.

aks : Benák, Hosták, Lsták, Šimák.

ike, tvoří deminitiva : Budík, Bolík, Juřík, Krasík, Ludík.

ško tvoří deminitiva : Blažek, Budek, Hodek, Domek, Lelek, Mašek, Pešek, Slávek, Branek, Bolek, Bojek, Blízek, Daněk, Těška.

–cho : Mysloch, Dětoch.

achs : Domacha.

echs : Božech, Myslech, Všech.

ichš : Milich.

Slovo Vach nám ukazuje cestu, jak si máme vysvětlit ostatní: Mach, Boch, Buch, Svach atd. Vidíme v nich jen část kmene (nebo také slabiku) některého jména. Jest často však velmi těžko říci, kterého. Že podle toho Svach patří ku Svat-, jest jasno, ale byl-li to Svatopluk, Svatoslav, Svatomír, Svatovít, jest neznámo, zrovna tak, jako moderní Slávek může znamenati Stanislava, Vla-
dislava, Václava a j. Pro filologa jest to konečně jedno, poněvadž všechta ta slova pocházejí od téhož kmene: onde od svět-, tuto od slav-. Důležito však jest rozhodnouti, souvisí-li Rach s kme-
nem rad-, jenž jest na př. v Radota, nebo s kmenem rat-, jenž jest v Ratibor; stejně důležito jest vědět, sluší-li Mach k Matěj,
nebo k Martin nebo snad k Matouš. To se rozhodnouti nedá, jenom s větší nebo menší pravděpodobností můžeme jména ta
evšetké spíše. Tak Boch patří snad ku kmeni bog- (z něhož Bohu-
slav), Buch k bud- (Budivoj), Strček k strčeg- (Strčzivoj), Přeč
k před- (Předota), Drch k drčeg- (Držislav, Drslav), Hoch k god-
(Hodoň) a t. d. Pech jest Petr, Zdich jest snad Zdislav, Zich jest
Zikmund, Jech jest Jan, Zbych jest snad Zbyslav nebo Zbyhněv.
Tak Vlach nemusí bytj jméno národní (doloženo 1053), nýbrž též
od Vladislav a pod. Tak se dá vysvětlití národní jméno Čech od
některého kmene počínajícího slabikou Če-.

Úplně podobná skupina reprezentována jest tvary na -š. O ní v. oddíl g.

Tak povstalo také Váňa, Vaněk z Václav.

vem: Miluch, Batucha.

čem: Setčch.

f) see, čes. ec: Milec, Unec, Protivec.

iče: Dalica.

sv: Hněvsa, Jursa.

ass: Vitas, Holas.

isv: Hrabis.

usv: Bohusa.

g) ačš: Roháč.

eč: Páleč.

iče: Milič.

š: Luboš, Bartoš, Miroš, Radoš; Zbýš, Zbraš, Zdiš, Fraš,
Hoš, Raš, Puše tvořena jsou podobně jako Mach, Vach, Zdich
(sub c) a co bylo pověděno o oněch, platí také o těchto.

aš: Domaš, Hostaš — Domaša.
§ 4. Složená jména.

Druhá část složeniny jest vždy jméno; první část jest pak
a) kmen jmenný, b) kmen slovesný, c) předložka, d) negace.

Vyličovati, kterým změnám podléhá první část (kmen), vymyká
se z rámce rozpravy, která vysvětlujíc místní jména všimá si osobních jen potud, pokud jest jich třeba k stanovení kmenů
místních jmen. (Více v. u Miklosiche l. c.)

Příklady:

a) Bohomil, Všebor, Vicemil, Bohumil, Hostirad, Myslibor,
Vlastibor, Bolemil, Bohumil, Domabor, Domaslav, Vladivoj, Vrati-
žír, Božetěch, Držislav (Drslav), Stojmlr a t. d.

b) Zbraslav, Damír, Načerad, Zbyслав, Ubyčest, Čáslav a j.

  c) Bes : Bezděď, Bezpřím, Bezdruh; na : Návoj, Námří, Náčas,
o : Okrasa, Okřěš, Omysl; ot : Otrad; po : Pomil, Postan; přě :
Přělut, Přemil, Přemysl, Přebor; přěd : Předbor, Předvoj; při :
Příbor; sa : Nezamysl, Zálub.

d) Nekrasa, Nelepa, Nemír, Nezamysl, Nerad, Nesul.

Místní jména z osobních.

Povstávají buď suffixy: -ici, janina, -ec, demin. -ška, -škov
-ova, -ina, -je, -ynja, nebo osobní v singuláre nebo v plurále
zastává zároveň místo.

§ 5. Přípona -ici.

Místní jména takto tvořená jsou dvojího druhu a také dvo-
jiho spůsobu: vznikla buď od osobních nebo od appellativ. Oboje
jsou čísla množného: Bohuslavice — Sokolnice. Ale v singuláru
jest již viděti jejich různý původ, neboť jména prvního druhu
mají suffix -ic (ic), kdežto druhá suffix -ik (ik).

Jména na -ic, pl. -ici, znamenají potomky, syny osoby, od
jejíhož jména jsou utvořena. Tedy Jindřich Vítkovic jest tolik, co
syn Vítkův. Tento spůsob, jenž v nejrozsáhlejším užívání jest


(z list. r. 1218) jmenován s bratrem Častovojem jako filii Pernoldi r. 1219 (E. l. 285), Děřich Grutovic z r. 1204 (E. l. 222) jinde služe filius Grut. Proto jest třeba hledat výklad jiný a ten se nám podává z toho, že Vladislavic významem se neliší od Vladislavů. Kontaminaci obou tvarů vzniklo Vladislavovic. Jest to spůsob slovanský, doložený ruštinou a srbocharváštštinou: rus. Mikuláš Alexandrovič, srb. Vuković vedle Vučić.

Poněvadž pak Vladislavův a Vladislavovic jsou významu stejného, z toho vzniklo také kolísání v místních jménech mezi koncovkou -óv a -ovic. Jest také listinně doloženo: Holešov nazýval se druhy Holešovicí (1131, E. l. 96), Prostějov Prostějovice a t. d., o čemž viz § 22.

V pozdějších stoletích povědomí původu osad na -ice, -ovice zaniklo a jména tvořena analogicky, tak jako to vidíme u osad nejmladších z 18. a 19. st. Zde srov. Pařezovice od appel. pařež.

Nynější koncovka -ice jest vlastně akkusativní a syntaktická přeměna ta stala se někdy v 13. st. Už r. 1220 mezi jmény osad na -ic čtěme Naconice, Babice. Podobně 1240 Tusnovice, 1251 Vdrilice, vedle staršího 1210 Cowalowici, Drahonewici, 1211 Svínosici, Pribislauici a j.


Babice patří k osobnímu Baba. Jen z neznalosti a ze snahy uplatnit všude slovanskou mythologii, uvádí se ve spojení s bohyní Bábou.

Bantice Znoj. Německé Panditz jest ve shodě s Bantih r. 1052 a Pennticz 1358 DB a jest snad zkomolenina z Banotice, jež od osob. Ban utvořeno příponou -ta = Banota.

Bernatice Jič. vzniklo odsutím r z Bernartice, od os. Bernart.

Blšice Kyj. 1355 Bliscicz DO; 1358, 1365, 1368 Blissicz DO; 1373 Blisicz DB, asi pův. Blšice, od os. Blž, anebo od Blích, tvořeného jako Vach a j. (v. § 3 e).

Bohumělice Znoj. od os. Bohumil; e jest staré, již r. 1195 v německém Bohmlic (srv. jména na -mfr).

Břesovice Kyj. původně Vřesovice, jak se v zemských deskách plš: 1350, 1358 Wrzessowicz DO, 1371 DB; 1355 Brzessouicz DO; 1365 Wrziessouicz DO; od os. Vřes, od něhož též Břesice.

Budovic, 1355 Budschouicz DO; 1376 de Pudischwicz, 1380 de Budschowicz, 1405 Budssowicz; 1353 de Budcowycz,
DB; 1383 Budczowycz. Vzhledem k tomu, že dš mění se dialek-
ticky v dě a naopak, nelze s jistotou stanovit příponu, jíž od
kmeny buď- bylo utvořeno osobní jméno. Odvozovat se však
může též od Buděš nebo Buděš vedle Budeš, Budeč; i se vyne-
chává častěji, na př. Mlčovice, Platišovice—Plačovice. Paršovice,
Staměřice a podobně e, i když není jerové, na př. Dobšice od
Dobeš. Z příkladů zvláště Plačovice ukazuje, že mohlo být zá-
kladem Buděš, ačkoli při nadbytku jmen mazlivých a při neustá-
lenosti místních jmen z toho pošlé (v. § 22) je koncovka zde
úplně lhostejná.

Bystročice Olom. povstalo z Besstrojčice, od os. Besstrojek;
Strojek jest doložen 1181 a jest deminitivum ku Straj, které se
vyskytuje v poštině, srbsťině, bulharštíně. Složenina s bez-
není v češtině vzácná; svr. § 4 c. Hlásky se s splynuly v s (před t);
jako dosud se děje ve výslovnosti (svr. bez sebe jako besebe)
a ten stav zachovává v Běstrojčičích 1131. Mlynou etymologií
vzniklo Bystrojčice (1275 Bystroicicz) a z toho Bystročice.

Četomice Znoj., správně Cetomice, jak psáno 1253: Chedomicz;
ná původní m ukazuje též německý název: 1287 Etmicx, nyní
Edmitz. Z os. Čet jest Cetom (svr. Řadom z Rad) a také Četchx,
okuduž Cetochovice.

Cvřovice Krom., pův. Svrčovice: 1353 de Swyrccowycz; od os.
Svře, které tvořeno příponou -jo ze Švřk; změnou s v c vzniklo
Cvřovice.

Čechočovice Třebíč, buď z Têchočovice (dialekt. č za t), jak
psáno v DB 1358 de Tyecrosschouicz, 1376 Tiechoczowicz, od
os. Têcho (Têhochóč), nebo od os. Čechoč (Čechoč), jak
psáno: de Szehoczouicx (Z Čechočovic), jak by v Têcho-
čovice bylo dialekticky t za č.

Dambóřice povstalo z Domabořice, jak psáno 1131: Doma-
boricx, od os. Domabor.

Dědkovice možno odvozovat od Dědek (demin. k Děd) i od
Dětek (demin. k Dět; svr. Dětoch, Dětoň). Listiny také nejsou
jasné, pšvice d i t: Kroměř.: DO 1348: in Dyetkovicz, 1353 de
Dyedcouicz; Třebová: DO 1351 in Dyetkowicz, 1351 de Dyed-
cowyicz.

Dobročovice od os. Dobroček, k němuž jest fem. Dobročka,
ale možné i od os. Dobrošek (demin. k Dobroch), nebof psáno jest
s č i š: 1355 Dobroczkouicz DO, 1355 Dobrosskouicz t. Taková
neustálenost jest častá, v. § 22. a může být také vykládána za dialektickou (ě v š).

**Dražovice** Vyšk. staženo z *Dražejovice*: 1131 Draseiouicích, od os. *Dražej*, ačkoliv při neustálenosti místních jmen (v. § 22), pochodí z nadbýtku osobních téhož významu, můžeme také přímo odvozovat od *Draž*.

**Dřevohostice** Holeš. jest uvěst na pův. *Třebohostice* od os. *Třebohost*.

**Dřenovice** Přer. slula původně také asi *Třebovice* od os. *Třebín* (Třeb—†brn*); doklady však zní na *Řemovice*: 1365 de Rzewnówicz DO, 1376 Rzewnówicz, kterýžto název by měl původ v mylné etymologii.


**Haňovice** Lit. staženo z *Haněnovice*: 1131 Ganeiovici, 1339 Hanowitz; od os. *Haněj*.


**Honětice** Kroměř. od os. *Honěta*: 1355 de Honeticz DO, od km. *gon*-. Ale i Wolný může mít pravdu, odvozuje-li od *Uněta* (= Un—čta) a dědìnou zove *Unětice*; Honětice pak by bylo jen hanácké, kde za *u* jest *o* a *h* jest předsuto.

**Hrotovice**, pův. *Hrušovice*: 1353 in Hrutowycz, od os. *Hrut*; *o* za *u* jest dialet. hanácké.

**Huncovice** Litov. od os. *Uneč* (= Un—čč*), tedy původně *Unčovice*; dialekticky přidáno *h*: 1361 de Hunczowicz, z čehož po hanácku *Hončovice*: 1348 de Honczowycz.

**Huštěnovice** Hrad.; *h* jest dialektické, jak svědčí starší zápisy: 1202 Vscenowe, 1228 Vschaenowiz, 1376 Hustienowicz; od os. *Usdén* (as*—), další změnou Uščen—Uštěn.

**Hvěždoňovice** Třebič, pův. *Jedzőňovice*: 1366 de Syesdonowicz (= Z *Jedzőňovic*), od os. *Jedzőń*; mylnou etymologii z hvězda povstal nynější název.
Čořešice Litov. píše se 1371 Chorzielucz, což by ukazovalo
na os. Čořelut, z něhož připomou jako vzniklo Čořeluc, přehlás.
Čořelic a z toho analogicky Čořešice.

Jarohněvice Kroměř., špatně Jarohňovice, od os. Jarohňov:
1131 Jarogneuici.

Jarohnice Hodoní, pův. Jarohnévice: 1349 Jarohnyewicz DO
od os. Jarohňov.

Jechnice Brn. jest plurále, čím by se hlásilo k patronymíkům.
Německé Jechnitz s ch má starý doklad z r. 1384 Jechnicz DB.
(v. 1324 Jehnicz). Mohlo by tedy být odvozeno od os. Ječhen
(= Jěch-.št.). Chceme-li však viděti v českém Jechnice starší tvar,
pak jest třeba odvozovat od appel. jechnice.

Jesovice Jihl., správně Jesdovice, dle zápisu: Jezdowicz 1358
DB, od os. Jiesda, k němuž patří Jězdoň, Jězdek a j., v. Hvězdov-
ňovice.

Ketkovice Třebíč, snad dial. hanácky místo Kytkovice, od os.
Kytka.

Klentnice Mikul. asi z Klementice od os. Klement; místo
bylo záhy poněmčeno a jméno zkomoleno, tak že zachováno
v tvarech: 1332 Glemptitz, 1362 Glempticz DB, z nichž vyšlo
německé Klentnitz.

Knínice zůž, z Knienice: 1215 Knenicz Kruml., od app
knieni, které jako kněž, opat, biskup má plnotnost takříka vlastního
jména. Z Knínice vzniklo Kynice (jako z Mníšek Mišek a pod.)
a dále Kněhnice.

Kočíchovice Třebíč od os. Košuch: ale 1225 čtěme Cosochow-
icz, t.j. Kozochovic nebo Kočochovic; ale může tu býtij dialekt.
psáno nebo čtěno o m. u. Nynější Kočíchovice se však spíše dá
vyložit z Kožochovic (dial. z Kožuchovic), než z Kozochovic.
Toto vede k os. Kozoch (od Koza).

Křidlovice Znoj. Nejstarší záznamy jsou bez d: 1225 Scri-
lowicz, 1248 Scriluwicz, 1269 Grilwiz, 1293 Cristowycz, 1325 Gri-
lwicz; od polovice 14. st. objevuje se d: 1349 Cridlowicz, 1350
Scridlowicz, 1355 Grylwycz a Krzydlowycz, 1368 Crzidlowicz,
Krizilouicz a Grilwicz. Jméno rozhložuje doklady pro příp. -lo m.
čes. -dlo (srv. Gebauer, Histor. mluv. I. 410). Nyní známe podobné
příklady jen ze slováčiny, velmi řídko z valaštiny, tedy z východ-
ních nářečí. Byl by to vážný doklad na potvrzení domněnky Jagi-
čovy, že slováčtina byla kdysi rozšířena dále k západu než nyní.
Kubičice Kruml.: 1326 Chubschicz od os. Kubéč; nespr. Kupčice, vzniklé z výslovnosti dial. a z mylné analogie.
Kupařovice Hust.: 1351 Cuparzowycz od os. Kupař, které ještě asi něm. původu, související bezpochyby s os. Coppo, Cobbo.
Lesonice Kruml., pův. Lysenice, k čemuž vede německé Lissnitz a psané 1321 Lysnitz; dial. změnou y v e a analogií dle osady Lesonice (1314 Lessonycz) u Buděj. vzniklo též Lesonice. Os. Lysni od km. lys-, z něhož jest Lysek, Lysata.
Lesonice Vyšk., dle něm. Lissowitz (německá obec) vzniklo z Lysorice od os. Lys; e jest dialektické hanác.
Loukovice Třebič: 1349 Laukowicz, 1351 Łubowicz DB; o bývá v češtině často za r a také psáno r pak v německých západo-moravských i slovakém měnívá se v w, t. zv. obloplání; (svr. Bartaš, Dialektologie II. 249. Gebauer, Histor. ml. I. 429): Loukovic raděj z Levkovic od os. Lysko (čes.), km. 1.
Maláčovice Hran.: 1315—26 Malachowicz, od os. Melach, vyměněného z mal a leka. Spojení takové jest v Mělník a v přízz. Malachowicz Třm.: 1333 Malochowycz DB; které předpokládá os. Malach; k němu patří také polské Malachowicz trávníček nebo Malachowicz.
Mřívky, demíník k Mělníčce, od os. Mál — Malj i, původ Mřivky; o vzniku fysikologicky při vsazeném jako Předone z Přívoce z Přívoce.
Mřívky Třebič z Mřivky se změnilo i r a k polom-
Mryžowycz, svr. Mryžowycz, při němž se žádá Libec 1361, Mryžowycz, 1349 Mryžowycz, 1369 Myjewicz a německý Mil-
Myslowicz DB, 1371 v měj. Myslowicz čer.
Mutínice Hod. od os. Mutina: 1251 Mutiniz; v Mutěnici jest dial. č za i. Od téhož kmene mat- jest Moutnice.

Mramotice Znoj. nedá se přesně vyložit, poněvadž starých zápisů jest málo a v nich ještě jméno různě se psíše: 1190 Mravitic, 1222 Bragoticz, 1223 Bravaticz. Předem zavrhnouti jest výklad od mramor. Pravděpodobně jest jméno odvozeno od os. Pravota, k němuž by poukazovaly oba mladší záписy; nejstarší by vedl k Mrovota, Mravota, vadí však m, neboť mrav místo staročeského a slovanského nraw jest teprve až ze 14. stol. (Srv. Gebauer l. 373.)

Mrsklice Olom. Doklady však ukazují na Mrskles DO: 1364 Myrklless, 1365 Murklesch, Murzclesch, 1368 Mrskless, 1381 Mrskles, patrně přezdívka.

Myslichovice Litov., správně Myslechovice: 1291 in Myslechovicz od os. Myslech (= Mysl-echr); Myslichovice z Mysléchovicz, zůz. Myslichovice, zkrác. Myslichovice.


Nedvědice Tišn. m. Medvědice. Snad od osob. Medvěd, ale může být i od appellativa; v okolí užívá se jména v sgl.

Němice bývá vykládáno od národního Némec, Némčik, tedy = Němci, Němčíci. Ale nemusí tomu tak být. U starých Čechů


Obědkovice Přer. lépe Obidkovice: 1160 Obidcouici, 1346 Ovitkowicz, od os. Obidek, dem. k Obid, km. id-; mylnou ety- mologií s oběd povstalo Obědkovice.

Obramice Litov. vzniklo z Olbramice: 1368 Olbramicz DO; od os. Olbram.

Odrlice Litov. dial.-hanácky z Udrlice: 1251 Vdrilice, 1383 de Udrlicz, od os. Udlr, které jest partc. na -l od slovesa u-držet vedle u-držel, tak jako jest mrl vedle mřel. Existenci partic. dřl potvrzuje také příjmení Drlik, demin. k Drl.

Odrvince Židloch. pův. sluly Odrěnovice: 1190 Odrenovici, od os. Odřen, od km. der-.

Okřešice Třebič od os. Okřeš (= O-krěš-ju), doloženého v Půh. Okřeš = Okřeš.

Oslnovice Znoj. dle Wolného III. 561 prý sluly dříve Hosno- vice, Wosnovice, Vivo-novice, ale starších dokladů není. Snad jest
základem os. Ošloň z Osď−oně; os. Osel uvádí Palacký, a k němu z Erbena patří Oslata.

_Otnice_ Výšk.: 1317 Otnicz, 1351 Otnycz DB, 1373 Othynic a Othenic; doklady ukazují na pův. _Otenice_ od os. _Oten_, k _Oto_.


_Oponěnice_ Buděj.: 1356 Vpolnoschicz, 1360 Vpolnischicz, 1389 Upolessnic. Od os. _Úpol_ povstalo _Úpolneţ_ (= Upol−t̩t̩−ešţ); na základní Úpol vedou všecky tři doklady. Počáteční _u_ změněno dial. v _o_ l v _u_ (obalování hojně v záp. Moravě).

_Pálovice_ Bud. pův. _Paulowicz_: 1349 Paulowicz DB, 1358 Palouicz t. od _Pavel_, _Paul_.

_Poříšovice_ Hran.: 1131 Parisouich, od os. _Pareš_ z Bareš, jako Polek z Bolek, Pota z Botho.


_Pístovice_ Výšk. psáno jest 1375 Pyeskowicz, zajisté písařským omylem, nebo v ně. mylná etymologie s _píst_ těžko se dá vysvětliti, když by mělo býti starší Píškowice, kde slovo _písek_ jest úplně zřetelné. Ale _Pístovice_ dá se dobře vyložiti od os. _Pěst_, zdluž. _Piest_ (dolož.).


_Podbřešice_ Výšk. Starší doklady ukazují na _Pobrečice_: 1348 Pobericz, Pewrzycz, 1360 Poběrizicz, kdežto mladší: 1365 Podbrzieszicz DB a j.; asi od os. _Pobera_; nejisté. Možné jest i _Podbřeš_,

_Probice_ Znoj.: 1223 Brawicz, 1325 Prawicz vedle Prowicz, 1351 Browycz, 1360 Brobic; od os. _Práv_, z něhož jest Pravek Praveš, Pravota, Pravoňa. Když dědina byla poněmčována, vzniklo v německé výslovnosti Provitz a Probitz a dle toho opět české _Provice_: 1368 Z brouicz (= Z Brovic) a _Probice_. Původní název jest _Pravice_.

— 16 —


Radčeřovice Třebíč (V urb. 1556 Vračerovice, 1573 Račeřovice); nejisto, jakého původu, snad od nějakého německého jména. Radice možno odvozovat od os. Rak (1088) i Radek: Starší zápisy by vedly k druhému výkladu: 1227 Ratsici Výšk., 1349 Radschyzc Kruml.


Rešice Kruml. máže být od os. Res (něm.); ale 1353 psáno de Reciczic, tedy snad od os. Říek. Pak by tu byla hojně se vyšťupující změna ě v š (Gebauer l. 525) a dial. r m. ř, i jinak v nářečí tomto doložené (Bartoš, Dialektologie II. 207).

Rimnice, pův. Rimice Litov.: 1356 de Rzimicz DO a to z Hřímice: 1371 Hrzimicz DB, od os. Hřím, odsutím Rim, z Pelhřim; srv. kmen řím.-

Rostenicse Výšk., l. Rositinice: 1131 Rostinich; e, vlastně ě jest dialektické. Od os. Rostin k Rost.

Rozdrojovice Brn. od os. Rosroj; ve skupině sr, sr vkládává se d: nozdra, mázdra, dial. zdralý, zdrovna, Mezdříč; ostrov, straka a t. d.

Rudslavice Holeš. od os. Rodislav, Rodslav; v tomto dialektu o ve výslovnosti přiblížuje se k u, nebo se mění v u (Bartoš: Dialektologie II. 8, 13).

Sentice, lépe Semtice vzniklo ze Semčice: 1358 de Sempczicz DB (p tu vloženo jako v stč. Lomnice, Gebauer l. 420); 1418 ze Semčík Půh.; dial. změnou ě v ź povstalo Sentice: 1407 z Sentic Půh. Od os. Semek, km. řem.-

Skašice Krom. Doklad 1327 de Skachich jest nedostatečný; má se snad čísti de Z-Kašic, nebo s jest dial. přísuto (srv. skos m. kos v nářečí starojickém, Bartoš, Dialekt. II. 88). Pak bylo 2
základem asi os. Kašek, demín. ku Káš (tvar jako Búš, v. § 3 g), nebo Kaška, dem. od Kašě.

Skržice Krom.: 1381 Skrzicz DO, od os. Krh, s podobně přidáno jako u Skaštice.

Sobělice Kroměř.: 1320 Sobielicz od osob. Sobel (Sob—el.) s anal. ḍ dle sobě, které vyskytá se také v četných osobních: Soběhrd, Soběslav, Soběbor, Soběstoj, Soběšín, Sobětuch: km. sob—.

Sobotice Židl., původ. Sobutowice: 1258 Sobutowitz, 1341 Sobutouicz, od os. Sobuta (Sob—ut-a), km. sob—; o m. u jest dialektické.


Stoškovice na Louce, Znoj. Německé Tesswitz a psané 1364 a 1369 Teskwicz a 1351 Tezicowycz DB projevuje, že jméno pochází od os. Tětěk, dem. k Těch.

Strachotice Znoj.: 1190 Strachotin, od os. Strachota. Jest je lišiti od Strachotina, Jenž patřil ke kostelu Olomouckému, a nyní se jmenuje po německu Tracht, Hustop.

Střebnice Kruml. od os. Třeboň, s přidaným s, jako v střešně m. třešně. (Gebauer, Histor. mluv. l. 488.)

Střebětice Holeš. od os. Třebata s přidaným s; v. Střebenice.

Stupišťce Kruml.: 1312 Stopischicz, 1370 těž, od os. Stupiš (Stup-šu), s nímž souvisí os. Stupňněv; o jest dial. m. u; svr. Stupčice v Čechách.
Šaratice: 1209 Zyretitz, 1210 Syreticz, 1211 Zirethici, 1287 Scheratiz, 1314 Zeraticz, od os. Žirata (Žir-eta), vedle Żerata: střídání i a e jest prastaré. Přehláška a v è na Moravě se rušila: bylo Žeratice; e se změnilo v a, jako často po è, š, ž, ř, l (Gebauer, Histor. mluv. l. 148).

Šelešovice Krom., pův. Sulešovice: 1368 Suleschowicz, od os. Suleš, km. sul-; změněno v Silešovice a dále Šelešovice s dial. e.


Štětovice Prost. od os. Šetì; v dialektu hanáckém i po sy-kavkách mění se v e: Šchetovice, z čehož Štětovice.

Tavíkovice Kruml.: 1349 de Stabicowicz DB. Pravděpodobně od os. Stavik, km. stav-; jenž jest v os. Stávek a v místním Sta-věšice, ač jest i myslitelný Tavík, km. tavo-, jinak však neozývající se v místních.


Těšice může být od os. Téch, ale také vzhledem k dialek-tickým zvláštnostem od Čech. To jejména platí o Těšicích na Hranicku u Kelče, které 1131 slují Cesici, z něhož nynější Těšice jsou dialektickou změnou č v ě (Gebauer l. 524). Těšice na Hod. piší se také 1355 Czeszicz DO; podobně u Výškova: 1348 de Tszessicz DO. V těchto posledních případech jest těžko rozhod-nouti, od kterého osobního máme odvozovat, poněvadž doklady jsou z doby pozdější, kdy vliv dialektů na písáře jest značný.

Tíšnov. Nejstarší doklady jsou s u: 1233 Tunsovic, 1240 Tunsnowicz, 1358 Thusnauicz DB, tepře v době přehlásky u v i jest i: 1368 de Tyssnow DB. Jest předpokládati, že t nějakým způsobem změklo (v. Gebauer l. 388 svr. hnuš—hnis). Os. Tušen, km. tch-.

Troskotovice: 1052 Troscotonici, 1252 Droscowicz, 1262 Drosiwicz, 1326 Droskowitz. Patří muž k osobnímu Troskota (Troškotá od Troska).

Trusovice Šternb. snad od os. Trs, jehož v rozmanitých od-vozeninách se hojně užívalo (Trs, Trsek, Trsen, Trsněj) s prů-vodnou hláskou u (svr. teprv; Gebauer, Histor. mluv. l. 295); nebo též od os. Trus (svr. Truskovice v Čechách). Svr. Drysice.
Určice Prost. Z agro je čes. Uhr, s vkladným e. Uher; k tomu demín. Uhrék (= Agr+ük), gen. Uhrka, z něhož je místní Uhréčice; 1220 Vhrícic, s vynecháním k Uréice.


Vevětice Znoj.: 1190 Bischici, což by ukazovalo na os. Býš. Vevčice s díal e m. y má podklad v psaném 1376 Wywiczicz, 1365 Wybiczicz. Tyto dva tvary lze vysvětliti kontinuací tvaru Byšice a Vebšice (= Ve-b(y)šice z Ve Bšicich).

Větice Přer. z os. Větek: 1365 de Wytcicz DO, nebo 1353, 1355 Wydsicz t., ač možno vztahovat též k Víd, z něhož Vidoňa, Viz, Nebovid.

Vistonice Mikul. 1365 Wistonicz DO od os. Věstoř; zdl. Vistonice a zkrácením Vistonice.


Vomice, Ivanč. z Umice, dialekt. Omice (1319, 1327 Omicz) s přisutým v, od os. Um.


Záhnašovice Holeš. R. 1131: Zagnosouih, ale později 1371 Zaneschewicz, 1382 Zanaschowicz. Starší doklad vede k osob. Zahnoš, tvořenému jako Bůš (v. § 3 g) od kmene, který se počíná slabíkou hno- a ten by byl v gnoj-, z něhož jest os. Hnojek a místní Hnojice.


Žabčice Židloch.: 1356 Zabcicz DB., jest asi zkrouceno ze Závišice od os. Záviš.

Žádovice Kyl.: 1131 Sadouici, od os. Žad, souvisejícího se žádati. Srv. Žadowa, Žadowice v Haliči.


Žarošice Kyl. 1220 Schorcici, 1315 Sarasicz, od os. Žaruch (km. žar-) nebo Žaroch; k tomuto se přikláni běžný název.

Ždánice od os. Ždán, km. Ždá-. Výklady některých archeologů, spojujících slovo to s pohanskou bohoslžbou, jsou holé fantasie.

Želovic Kruml. ze Želechovice: 1321 Selchowitz, od osob. Želech.

Žídlchovice: 1353 Zydlochowyz, 1351 Zydlichowicz DB. od os. Žídloch, které vede k základnímu Žid, od něhož jest os. Židoň. Souvisí s km. Ždá-, č. Ždáti, na vyšším stupni Žid-; l pak mohlo by být od suff. -še, anebo spíše vložené, jako v Liblín, Počepl., šklabati a pod. (v. § 17 sub Litovel).

Žílošice Brn., pův. Želešice: 1228 Chelesiz, 1283 Selesicz, 1292 Seleschicz, 1391 Seleschicz, od osob. Želech, zdloužením a zúžením Žilošice, zkráceno Žilošice.

§ 7. Suffix -seo.

1. Jím tvoří se substantiva, zvláště z adjektiv, jak jest patrnů z příkladů: tvrdohlavec, škaredec, tupec, lysec, opilec atd. Tento účel připony -seo viděti jest také u jmen vrchů, lesů; vrch Rozsochatec 1233, vrch Bukovec v Čechách u Kamýka n. Vlt., les
Léskovec u Znojma 1302. Tak jsou také tvořena jména osad: Borovec, Olšovec, Bzenec (bez -bž, adj. bžen), Vrbovec a j.


_Braslavec_ Kunšt., pův. _Zbraslavec_: 1374 Sbraslauecz DO.
_Zhořec_ dem. ku _Zhoř_: 1377 villa Shorcy (＝ Zhořec Zadní). Jest masculinum, kdežto Zhoř femininum. Ale Zhoř, původem appellativum (srv. modř, sboř, debř a j.) podobá se tak velice místněm tvořeným od osobních příponou -já, že podlehala také kolísání v rodu (srv. Olomúc masc. a fem., Třebíč masc., fem.).

Jména jako: _Arnolec, Heralec, Lipolec, Kadolec, Markvarec, Rudolec, Okarec, Odunec, Vilaneč_ a pod. nejsou tvořena příponou -ec, nýbrž vznikla z německých genitivů Arnolts, Heralts, Wielands a t. d.; z Arnolc, Heralc, které tak původně znělo, analogií povstalo Arnolec a t. d. (v. § 16. 1. l.)


Jména na -jany znamenají obvatele míst: (Hajany) Hájěné byli obvatele háje, Lúčné (Lučany) sídlili v lukách, Brožné (Brozany) u brodu a pod. Velkou většinou jsou tvořena od appellativ a patří tudíž do oddělení II. Jenom malá část děkuje původ svůj osobním jměnům, a to ještě zdá se, že sekundérně. Tak můžeme se domýšleti na př. pro Bítovany, Olomoučany, v nichž
vidíme původně obyvatele Bítova, Olomouce. Ale nesmíme tak soudit všeobecně, poněvadž nemůžeme spustit se zřetele analogii při tvoření názvů.

V starších listinách velmi často nalézáme u těchto jmen starou lokální příponu -duš: 1131 Virouaz, Glubocaz, Lucaz, Olsaz. (Srv. o ní Gebauer, Hist. Ml. III. 1. str. 19, 78.)


### § 9. Deminutiva.

Uvedli jsme již zdrobněliny na -ec (§ 7). Jiné suffixy zdrobnějící jsou oka, oka, oko: Ubušínk k Ubušín, Vznětínk, Habruřvka k Habrová, Vratislávka, Rozsíčka k Rozseč, Šardičky k Šardice, Heřmaničky k Heřmanice.

Při tom mění se často kvantita: Ostrovánky, Prušánky (k Ostrovany, Prušany), Kozojidky (ku Kozojedy), Petrůvka (k Petrová), Biskoupky (k Biskupice), Bítýška (k Bítěš).

Na Moravě ku jménům na -ice jsou deminutiva dvojitě: a) buď suffix -ice přibírá se ku kmenu a pak jest: Radslavice-Radslavčičky, Heřmanice-Heřmaničky; nebo b) suffix -ice se odmítá, při čemž se mění kvantita. Příklady druhu b: 1) a-á: Bohuslavice-Bohuslavčičky, Hostěradice-Hostěrádčické, Holasice-Holášky, Kojetic-Kojatky (od osobního Kojata), Pozděvice-Pozděčatky (od osob. Pozděťata); 2) e v é i, é i-e: Pohořelice-Pohořelčičky, Soběšice-Soběšičky, Okřešice-Okřešičky; 3) o v o-i: Měrotice-Měrotičky, Žerotice-Žerotičky, Boškovic-Boškovicí, (blízko sebe), Mašovice-Mašóvčky (blízko sebe), Křenovice-Křenovčičky; 4) u v ou: Biskupice-Biskupčičky, Postupice-Postupčičky a t. d.
Osady se jménem zdrobnělým i nezdrobnělým nalézají
velmi často blízko sebe: Mašovice-Mašůvky, Olexovice-Olexovičky,
Šardice-Šardíčky, Křídlovice-Křídlůvky, Ubušín-Ubušínek a j.

§ 10. Jednotlivá jména.

Okříško Třebíč, tvar nesprávný místo dobrého a v okolí užívaného Okříšky, od km. krás-; dem. k Okřešice.
Seloutky Prost.: 1353, 1358 Seluticz DO; 1368 Seleticz a Zeleticz tamže; 1408 z Selutek Půh.; 1374 Seluticz Půh., od os. Selut (Se-ljut). Tak tvořená jsou Seslav, Seboj, Semil (místní Semily), Selub (místní Selibov) a podobná: Soběbor, Soběslav, Soběhrd a t. d. V době přehlásy i-v i povstalo Selítky a to jest v Půh. 1480: v Selítkách, 1464 z Selítk, a Selitice, dial. Seleticz v zápisech z 1368. Vedle toho i drželo se dále a staly se s ním proměny, jako s každým jiným, t. j. přešlo v au a ou. Odtud jest Seloutky.
Šosůvka Blánsko, od os. Suš, souvisejícího buď se such, nebo tvořeného podobně jako Byš. Příponou -ová vzniká Sušová, dem. Sušovka, Sušůvka. Tak se zvala 1407: w Susuwce Půh. Z toho dialektickou změnou háněckou u v o a změnou s v š (srv. sočovice-šočovice) povstal nynější název.
Údanek Třebová, sluje německy Undangs, kterýžto tvar obsahuje zápis 1408 Undans, 1398 DO Undankx. Věří v tom možná km. un-; ale také jest možný výklad z něm. Undang, při čemž Undangs by byl genitiv v plnostním jména, jako jest Arnoldus (v. § 16, 1. e).
Umíráška Třebová jest zkomolenina z původního Uneraz, k němuž vede 1258 Unracz, 1365 Vnracz, 1408 super villa Vnerezy DO; os. Uneraž z něhož příponou -jo jest Uneraz. Patří tedy mezi jména seskupená v § 16.
Znítky Třebíč, jest demin. ku Vnětice, jak se také dříve jmenovaly: 1379 Wznieticz DB, vedle 1377 Wsnatek t. Od os.
Veňata, přesmyknutého ze Zveňata, km. zven-, odsuto jest v, jak se děje často na počátku ve skupině vs- (srv. Gebauer, Histor. mluv. I. 435). Dialekticky nazývají se Znátka.

§ 11. Suffix -sks.

Jest suffix adjektivní, ale má také zvláštní úkol, t. j. označovati osady spustlé. O té věci pojednal V. Prasek v Komenském 1887 str. 68 slad. Taková jména jsou: Housko, od kmene hus-, Troubsko od trub-. (1364 Trubsko DB); Dobrínsko od dobr-, Želešová Třebová (1310 Zelelewsko) od žel-, Kanovsko od os. Kan (srv. část II.), Krásensko od krás- a j.

§ 12. Suffix -ško.


Výklad, že by byla u těchto jmen připona -ško, neobstojí, poněvadž čs dává c (jako jest ze staršího čso — co).
§ 13. Přípomy ov, ova, ovo — in, ina, ino.

Původem a významem taková jména místní jsou přídavná jména přisvojovací na -óv, ova, ovo a na in, ina, ino. Přípona -ov přidává se pouze k osobám rodu mužského, ať jsou zakončena jakkoli, ale přípona -in přistupuje jen k těm, která se končí na -a, ř.


Také od appellativ pocházejí taková místní: Kovářov, Rychtářov, Opatov, Pisařov a j. Ale jména ta nabyla významu vlastních, jako při patronymikách na -íce (§ 5.) biskup, kněz, pop, kníž.


Bezděk, dříve Bezděkov: 1371 Bezdiekow od os. Bezděk.


Boňov Buděj. r. 1464 Bunyow DB; dle toho bo- jest dialek.


Břečkov Znoj., r. 1223 se píše Vreschow, z čehož povstalo něm. Fröschau; dle toho se osada jmenovala asì Vřesov od os.
Vřes (z Vřes); o změně v v b v. Břtov. Břečkov vzniklo pak mylnou etymologii.

Čakov Litov.: 1340 Czakow. Vydavatel DO přepisuje Čakov, tedy od os. Čak. Ale není třeba tak měnit jméno; jest asi pův. německého (srv. středohornoněm. zacke).

Čitov, lépe Čitov, zůzeno z Cietov: 1305 Cyetow, od osob. Ciet, od něhož jest demin. Čitěk; srv. cěta.

Čichov Třebíč: 1234 Cyhhowe, od os. Čich, tvořeného jako Vach (srv. § 3 e).

Číkov: 1368 Czykow, 1371 DB, od os. Čík, zůzeného z Čítek; správně Číkov.

Číšov (1323 Cysow, 1358 Czesow) od os. Číš; nesprávně dle německé výslovnosti Čišov.

Dědov možno odvozovat od os. Děd, k němuž patří na př. Dědice, ale také od Dět (z Dětleb); v. výklad v § 6. Dědkovice.

Děrková Holeš., mylnou etymologii místo Držkova: 1391 Drzkowa DO, od os. Držek, km. Úrč.


Hrabenov Šumb. něm. Rabenau od os. Hraben z Hrab-.

Hrádkov Bosk. buď od os. Hrádek (dolož.), nebo od Radek s dial. h.


Hrotov Jihl. od os. Hrut: 1481 Hrotov Půh.; od Hrut jest Hrotovice a Hrotov s dial. změnou u v o.

Jabloňov, jako Dřínov, Olšov, Ořechov a pod. jest původu appellativního (-ov jest analogická přípona dle u- km.).


Krahulov Třebíč, pův. Kraluhov: 1307 in Kraluhow, 1373 Kraluchow DB; toto přesně psaní, jakož i 1365 Gralow DB ukazuje, že jest spojovat s os. Králuch (Kral-+uchř); v Krahulov jest přesmyknutí slábik.


Kyslírov Hran. něm. Gaisdorf; r. 1394 Gaisterdorff, snad = Gaislerdorf, které počeštěné dalo by Kyslírov.

Lancov Znoj., správnějí Lancov, jak psáno 1323: Lanczow, 1537 Lanzciow, od os. Lanec z Lanek-+jc, demín. z Lán.

Litostrov Ivanč., staženo z Litostrojov z Litostrojov, od os. Litostroj: 1381 Litostroyow DB vedle 1376 Luthostray DB (= Litostroj-+jc).

Ločnov Třebová, pův. Lačnov: 1320 Lacnow, 1389 zu Lacznaw; a v dial. německém změněno v o: Lotschnau a dle toho české nesprávné Ločnov. Od os. Lačen (Lak-+jc).

Lošov Olom. od os. Loš k loch; Loch a Loš povstalo jako Vach, Buš (v. § 3 g), ale nesnadno udati, ku kterému známému jménu máme je připojití.

Lukov, Luková od os. Luk, Luka (= Lukáš).


Molíkov, lépe Malíkov: 1365 Malixdorf DB; v dial. něm. u Třebové a mění se v o, čímž povstalo Moligsdorf a český Molíkov.

Molkov Šternb. od osob. Malik, tímže způsobem, nebo od Malek.
Morčov Jič.: 1490 z Mařkova Půh., od os. Mařek gen. Mařka (= Mařík) a tvořeného jako Petřek, km. mar.–

Murínov Výšk. Doklad 1368 Morín DO a něm. Morein a 1381 Murzinow DO ukazují, že tu bylo pův. ď (vzniklé foneticky z o) a že se má psátí Murínov. Os. Morín, k Mor.–


Nuzířov Tišn.: 1350 de Nuzierow DB a j. od os. Nuzier (Nuzerius, dolož. r. 1288 Emler Reg. II. 622), které jest z kmene nad- tvořeno analogicky příponou –ier (dle rytieř, kacieř a t. d.). Z Nuzířov jest zkroucené Nuziov (přesmyknutím slabík a změnou u v o).

Ořechov, zrovna jako Jabłoňov, Olšov, Klokocov, Dřínov jsou asi appellativa, ač nemůžeme to naprosto jistit. Že máže Ořechov pocházet také od osobního Ořech, nasvědčuje deminutivum Ořehovičky na Brněnsku, které se jmenovaly dříve Ořechovice: 1333 Vrsichowicz.


Pečov lépe Pečíkov: 1351 Peczycow DO, od osob. Pěčík, demin. k Pak.


Pisařov Zábř. od appell. pisař, jež však má význam osobního jména. (Srv. opat, kněz a t. d. v § 5) 1351 Scriptoris villa, 1358 Pisarzowicz DOI.

Pocoucov Třebič z Pocolec (obalování, které na Třebičsku jest hojně), od os. Pocolec a to asi z Pocolec (od pacol = lapa).

Rakoví Tišn. Tvar jest buď takové kollektivum, jako Nepřivází, Podomí, anebo vznikl zůžením z Rakové. Těžko rozeznatí, je-li tu podkladem osobní jméno nebo appellativum.

Rančírov Jihl., Buděj, od os. Ranožír, z něhož povstalo Ranžír, (1307 Ransirus), Rančír (1306 Rancirus) a z toho tvořeno
mlístní (1303 de Ranczyrov, 1335 de Ranczir; Bud.) r změněno v ř analogií dle slov jiných na řěť: ryťř, haltýř a j.

Raškov Šumb.: 1397 píše se Wraskow DO, podle čehož by se mohlo jméno osady spojovat s osobním Vražek; ale r. 1447 tamže psáno Rasskow, což ukazuje zase na os. Ražek. Poněvadž v častěji se odsouvá nebo přisouvá (srv. Gebauer, Hist. Mluv. I, 432 sld.), nelze v případech, jako jest Raškov-Vražkov (v tomto ř se vyslovuje jako s), dobrati se naprosté jistoty.

Rudýkův: 1236 de Rudicowe vedle 1234 de Rudwico od os Rudův (něm.). Z téhož kmene a téhož významu jest (něm.) Rudůk a odtud střídání.

Rudov Val. Klob. od os. Hrut, Rut (s odsutým H).

Senetář Blan.: 1406 Senetarzow DB, 1437 t., 1459 z Sene-

Skalkov Znoj.: 1312 Stalek, jak se i německy jmenuje. Podle toho původní jméno bylo asi Stálky, od os. Stálek.

Skrchov Kunšt. od os. Krch; s jest přidáno jako ve skři-
lice a j.

Strážek N. Měs. vzniklo ze Strážkov, jak svědčí německé. jméno: Straschku a doklady, jako 1358 Strazkow DB. Os. Strážek.

Sulimov Krom., nyní Silimov: 1365 Svlímov od os. Sulim, km. sul.-. Nynější sil-, které jest i v jiných jménech téhož kmene, jako Silívky, Šelešovice povstalo asi přehláskou v i, jež šla i do slabík původně tvrdých, bezpochyby analogicky, jak vidíme v místním Tišnov. Srv. též Sychoťín.

Svařenov Nové Město. Podle psaného 1376 Swarzenow DB odvozovatí se má od os. Svražen, km. svár-. Užívané Svařanov má -a vlivem předcházejícího -a.

Sujašův Místek píše se 1536 Sviedinov (Kinter M.: Die Omlützer försterzbischöfliche Herrschaft Hochwald 1868.), 1581 Sviadnov, od km. svád-, z něhož utvořeno osobní Svědin; ia jest dialektické a původní střídnice za e.
Svojanov, staž. Sváňov Litov., jako má z moja. Sváňov doloženo už 1382: Swanow. Osobní Svojan, km. svoj-.


Štěpkov Buděj. Dle dokladu Czepkau 1365 DB mohlo by se soudit na Čepkov od Čepel, k Čep vedle Čap; Štěpkov pak by vzniklo z výrazu: Z-Čepkova (z ve výslovnosti rovná se c) — Štěpkova. Jiný výklad by byl od os. Štep (zkráceně ze Ščepán), od něhož utvořeno Ščepata. Tu by pak s v Czepkau bylo odsuto.

Ševálkov Val. Klob., Švátalov Kunšt. předpokládají sotva nějaký slovanský kmen, spíše nějaké germánské jméno.


Třebová, od os. Třéba, k němuž patří Třebek, Třebata, Třebeň, Třebon a j. Spojovat přímo s treba, což znamená v ruštině oběť, a proto místo obklopiti nimbem pohanského dávnověku a vykládati, že se tam páliły oběti a proto že místo tak se jmenuje, jest fantastické. Avšak jinak vzniklo Třebařov (Třebová), něm. Tribersdorf 1270, 1267 Triwernsdorff, ves původu německého. Svědčí o tom jen německé jméno, jakož i zřízení: jsou zde rychtáři Němci: 1270 Konrád Surmann, kdisy rychtář, synové jeho Petr a Sidelmann; r. 1267 mluví se též zde o výměře dle německého způsobu, totiž o lánech. Z té příčiny jméno vysvětluji z německého Triber (= tříbič), jehož kmen jest shodný ovšem se slov. treb, které se jeví v našem tříbiti. Třebařov jest tedy původu appellativního.

Ujčov N. Měš.: 1360 Vssow, 1437 Vgczowie DB. Ujčov patrně není původní jméno; původnějšímu blíží se psané Vssow.
Vlastní název asi byl Úsecov od os. Úsek; z pak dialekticky změnilo se v j, jako chujší, mlajší a pod. povstala z chuzší, mlazší.

Unanov Znoj.: 1287 Winnaw, 1307 villem Vnow, que Winow teutonice appellatur. Od os. Un, k němuž patří Uněj, Unata, Unek a j. Také jméno této vsi podle staršího Unov a ně. Únanov nebylo ustáleno, protože Un a Unan významem se pranic neliší (v. § 22).

Unášov Znoj. píše se v roce 1323 Vneschow, t. j. Unešov. Mohlo by se tedy vysvětlovat od os. Uneš, a nynější od Unaš, kterážto jména, poněvadž se významem neliší jako Un a Unan, dopouštěla také střídání v místním názvu. Avšak v 14. st. bývá v listinách psáno e m. a (vlivem němčiny?). Tak místo Dačice jest Tečic, m. Tatenice Tetnic, m. Pravlov Prevlov, m. Šašovice Šešovic a j. Proto odvozuji Unášov spíše od os. Unáš (z Un) Viz km. dak-, tat-, prav-, šach-.

Valděk Třebíč, od os. Valdík, zkráceného z Osvald; dosud Valda příjmení.


Včchnov N. Město: 1360 Wichnow DO, od os. Viechen, ku Vieck; zúžením Víchnov, užívané vedle zkráceného Věchnov.


Veskov Znoj.: 1252 Bescove. Vzhledem k tomu, že se střídá v a b v písmě i slově, jest listinné Bescove mělo důkazné. Ale přece zdá se, že ve jménu věží os. Besek, demin. od Bes (vlastně Bzek, gen. Bezka); ve výslovnosti pak sk zní jako sk.

Vetěkov Kyj.: 1340 de Weterssow, od os. Veter, pův. něm., km. vid- (Forstemann 1570).

Vřeznov Jihl., správně Vrzánov; snad od os. Vrzán km. vrz.-


Zobáčov Litov.: 1351, 1355, 1365 Sobaczow DO, od os. Sobác, km. sob-, z něhož jest Sobek, Sobík, Sobíš, Sobata a t. d. Z toho Zobáčov mylnou etymologií.

Žešov Prostěj. 1348 Zyesow DO, 1361 Schessow, 1364 Scheshow, od os. Žeš, které jest tvořeno jako Biš (v. § 3 g). Ku kterému kmeni pak patří Že-, nejisto; může to býti buď kmen ʃeg-, který věží v osobních Žeža, Žezák a pod., anebo kmen ʃel-, od něhož povstala hojná jména, jako Želen, Želej, Želeta a j.

§ 15.

Bousín Pluml., původně Bohusín: 1347 Bohussin, od osob. Bohusa, kmen bog-; synicež vzniklo Bousín.

Busín Zábř. od os. Buš, tvořeného příponou še v. § 3 g.

Čihalin Třešč od os. Čihala, které jest od ʊh-ʊh.č.

Droždín: 1275 de Drosin, Drozdyn. Od km. droz- utvořeno jest os. Droža, z něhož místní Drožín; ve tvaru Droždín jest d vsuto, jako v paždí, dlážditi a pod. Na souvislost s km. drog-, z něhož máme droždí, nedá se myslit. Soudím však na polské Droż = čes. Draž, utvořeno od km. dorg-. Jměno to posud trvá u nás v příjmeni.

Dvacetín Zábř., lépe Vacetín: 1351 Wacetyf DO, od osob. Vacata (Vaceta), kmen vćt-. Dvacetín jest z mylné etymologie.

Hulín: 1322 in Hulin, 1365 de Vlín DB. Od os. Úl příponou -a jest Ūla, tak jako jsou masculina Unka, Uhra, Těša, Buda,
Spyta, Sláva, Přeba, Přida, Jura, Běňa, Boša a j. Z Úla místní Ulín, s dialekt. h Hulin.

Vyměna; přípona -ina jest čistě mechanicky přidána jako v Kuncina. Vyměna jest překlad z Heinzendorf, os. Heinz.


Kretín Kunšt.: 1405 ze Křtětín Puh.; od os. Křtětina kmen kršťan, ale jako ze Trstěnice vzniklo Křtěnice, mohlo by Kretín být i od Trstěnín (k Trst.).

Krumlov Prost.: 1323 Crimssin, 1349 Kirmsyn DO, 1356 Chrumssin DO, 1373 Crumsyn a j. Ze střídání samohlásky při r a z různého místa jejího soudíme, že jest to hláška průvodná při slabikotvorném r. Os. Kruma, km. krom-


Milešín N. Město od os. Mileša (nedoloženo v češtině, ale jest v srbocharv.): 1364 Myleschin DB. Tvar Milasín, jehož se užívá, mohl by být vysvětlován osobním Milasa (nedol.), tvořeným příponou -as- od km. mil-, ale doklady jsou pro Milešín.

Měnín Židloch.: 1240 Menis, 1271 Meneis, 1298 Meynin, 1353 Menyn, od os. Mieno (nedol.), km. mën-, z něhož jest na vyšším stupni mên, č. mieniti. Koncovka -éis, něm. Mönitz svědčily by pro tvar Ménice, kde e byvši zkráceno jako v Měnín, se zachovalo před zůžením.
**Molečín** Zábř.: 1318—26 Malebyn, od os. Malata, km. mal—
*o* jest dle německé dialektické výslovnosti.

**Netín** Vel. Mez., lépe Vnětín: 1370 Wznetin, od os. Vznata
(souvisejícího se slovesem vznáš-je-ťi); v ve skupině ve se často odsouvá (srv. Gebauer, Histor. Mluv. I. 435) a tak povstalo napřed Znětín a naposledy odsulo se i s z mylného předpokladu, že s jest předložka (a sice z tvaru Z-Znětín).

**Neretín** Olom.: 1234 Neredin, 1247 Neredyn; dle toho má se osada jmenovat Neredin, od os. Neříd-a, km. řed—; o koncovce -a viz Hulín.

**Ořešín** Brno: 1327 Ohreschin, od os. Ořeča, což by potvrdovalo vyslovené již domnění, že by místní Ořechov mohlo býtí patronymikem.

**Radoňoves** Vel. Mez. z Radina ves: 1364 Radyna ves DB; tvar analogicky vzniklý dle Kněžoves (dial. Kněžoves). Os. Rada, km. rad—.

**Seemín** N. Město, špatně Sesomin; 1317 Sesemín, od os. Sesema.

**Smolín** Hustopeč: 1357 Moleiss (německý název nynější), 1353 de Mylyna DB; od os. Smola.

**Střelečín** Bosk. Zde jest předsuto s jako ve střevíc, střešně; od os. Trébyta: 1481 v Třebštíně Půh.

**Střemenín** Litov., od os. Střemeny. Název Střeměticco značí osadu spustlou nebo zmenšenou; přípona -tco jest analogicky přidána podle Javořičko, Veseličko. (Srv. § 12.)

**Stropšín** Kruml., Strupšín Zábři. odvozovat jest od kmene strup-, z něhož vzniklo osob. Strupš a Strupška. K onomu patří Strupšín (1447 Strupšín DO), k tomuto Stropšín, v kterém u změněno po hanácku v o.

**Sychošín** Kunštát: 1374 Swichozcin DO, není-li psáno —wi-jako uw, což by pak dalo Suchotín, km. such—, z such-, z něhož such- jest zdoloužením. Srv. ostatně Sulimov—Silimov.

**Vatin** N. Město, předpokládá os. Vata, od něhož tvořeno jest také místní Vatětice v Čechách. Vata jest také doloženo. Z dokladů, které má Erben v Regestech, jsou však některé mylně psané místo Vacco = Vok. Vata není české jméno. Sice se zdálo, že by se mohlo vyložiti na př. z Vatíslav (1204 Vatiszlau 1237 Watiszlo) = Vladislav, ale příklady jsou ojedinělé proti hojnemu Vadislav (zde l znělo tvrdě, tak že písáři nerozeznávali


*Votín Jihl., Vel. Mez. původně a správně Otín (doklady viz v abecedním seznamu); v je z mluvy obecné (jako voko, vobec a jiné).


*Žipotín Třebová, z os. něm. Sigebotho, Syboto, čes. Žipota.

§ 16. Suffix -je.

Tato skupina byla u nás již vcekráté předmětem pozorování, nejdůkladněji u Fr. Palackého 1). Místní jména sem patřící jsou přídatná jména přisvojovací, rovnající se possessivům na -ďe (ně. -úv): Budech (Budek-je) je tolik co Budkův.

1. Suffix -je změnil ovšem předcházející souhlasku:

a) k v č: Budek-Budeč, Lulek-Luleč-Lileč, Mládek-Mládeč, Nelepek-Nelepeč, Plavek-Plaveč, Váleč-Valeč, Želek-Želeč a t. d. V nominativní, akkusativě e jest pohyblivé (z ě) a mizí v ostatních pádech: gen. Želce, dat. Želči a t. d.; k nim pak přidělal se analogicky nominativ bez e: Budč, Lulč, Mladč, Valč, Želč a pod., z čehož dokonce pak vzniká Mlač, Buč, ovšem nejprve ve výslovnosti a pak i v písmě. Držeti však jest se tvarů plných, jako Budeč, Želeč, Mládeč a pod.

1) Rozbor etymologický místních jmen československých (Čas. Čes. Mluv. 1834, str. 404—419); sriv. Splay drobné, uspořádal V. J. Nováček, d. II. str. 248 sld.
b) $h$ v š: Vrah-Vraž (Vráž), Sobědřa-Sobědraž.
c) $ch$ v š: Vlkoch-Vlkůš, Libich-Libiš, Oldřich-Oldřiš, Drahotuch-Drahotuš a j.
d) $d$ v š: Bezďed-Bezděz, Bransúd-Bransúz, Domorad-Domoraz, Drahorad-Drahórad, Tvořírad-Tvoříraz a j.
e) $t$ v č: Olomůt-Olomúč, Bolelůt-Bolelúč a j.


f) $st$ v še -šť: Dobrohost-Dobrohošt-Dobrohoště, Bediohost-Bediohostě, Varhost-Varhošť, Radhost-Radhošt a j.
g) $n$ v š: Ivan-Ivahn, Jerman-Jermana, Třebo-Treboň a j.
h) $r$ v ř: Bochor-Bochoř, Lubomier-Luboměř, Ratibor-Ratiboř, Myslibor-Mysliboř, Kroměžír-Kroměžíř a j.
i) $sl$ v šl: Lutomysl-Lutomysl, Radomysl-Radomyšl a t. d.

2. Jména na $m$, $v$, $l$ měla by mít na konci též měkkou souhlásku, ale tu změkčení zaniklo: Příbram, Radim, Ohroznim, Kúřim, Břeclav z Břečislav, Miroslav, Svatoslav, Vladislav, Zbraslav, Domamil, Křtomil a j.

---

K těmto jménům, poněvadž jsou to původně pouhá adjektiva přisvojovalací, třeba jest si doplnit ještě nějaké appellativum, na př. hrad: Boleslav hrad, Břetislav hrad. Toho zachovaly se do dnešních dob jen sporé zbytky: Sekyřkostel, Olbramkostel, Sviňbrod, Rajhrad a j. Ze starých zápisů uvěsti jest lokál: Želčí dole 1131 (srv. km. žel-). Taková jsou také jména, kde přídavné jméno jest od appellativa, nebo kde appellativum jest ženského rodu: Kněždub, Kněževes, Nelahozeves, a z nich vzniklé Kněžpole a p.


§ 17. Jednotlivá jména.


Hustopeč od os. Úsopět (snad přezdívka) = Úso-pek (aso-pekř): [1249 Uztopesch, 1257 de Hvoztopetz, 1258 de Hustopecz, 1261 de Hustopetsch, 1271 Vzpetch; k tomu ukazuje také něm. Auspitz. Hustopeč vzniklo, když původní význam jména stal se nejasný, tak že spojovalo se s ústa, nebo hustý.


Práč Znoj., něm. Pratsch; 1190 Prach, 1350 Prathz DB. od os. Prak-Práč, nebo od Prátek, demín. k Pral, k němuž patří
místní Pratětice a os. Prac, na něž se uvádějí místní Pracejovice a Prace; z Pratek příp. je jest Prateč-Pratě-Práč.

Rajhrad od os. Ráj, k němuž patří osobní srb. Raja, Rajan, Rajak, čes. Rajka (tem.) a j. a místní Rájov. Rajhrad jest tvar docela týž jako Kněžmost, Sekyřkostel, Sviňbrod, Nelahozeves, pol. Kniazdów r a t. d., to jest složenina, jejž první část jest adjektivum tvořené příp. -jo (tedy Raj+jo; o skupině j+j srov. hájinn, krájinn z gaj+janin a pod.). Rajhrad tudž znamená Rájův hrad. — Z Ráj povstalo Ražec (v. § 12.).

Slezboř z původního Slavibor, z něhož odsutněm v Slezboř a dále Slezboř, změnu aj v ej: 1368 Slawiborz DB; 1367 Slawiborze; 1355 de Slayborsy DB.

Třebič zdoloušením a zúžením z Třebeč od os. Třebeč: 1244 de Trebecz; 1335 in Trebicz.

Vanec odsutněm z Evanec: 1356 de Ewanczie DB; 1351 de Eywancze t, od osobního Evánec = Ivanek, demin, k Ivan. Srn. Vanovice.


Višće Val. Mez. od os. Višek, km. vid-; e jest analogické dle půsč- půsč, země-zem a t. d.


§ 18. Připona -ynja.

V češtině jest z toho -yni a -yně, yně (v. Gebauer, Histor. mluvnice III. 1, str. 204). Sem patří nemnoho jmen:

Čechyně Výš.: 1350 villa Czechin DB, jinak Čechy: 1353, 1358, 1365, 1371 Czech, 1360 Czech, od os. Čech.


Prostý akkusativ plur. osobních jmen stává se místním jmé- nem: Všemily. Jest to táz změna syntaktická, jako u jmen na -ice (v. § 5.) a j. Případy jsou častější u appellativ. Sem patří také jména národní: Prusy, Čechy, Srbcie, Charváty a j. Osady po- jmenovány jsou buď po příslušníku (nebo příslušnících dotyčného kmene (národa), nebo po osobách, kterým z jakýchkoli příčin takové jméno se dalo. Tak v rodu pánů ze Strakonic bylo obli- beným jménem Bavor, kanovník jeden v Olomouci r. 1174 (Erb., Regesta I. 151) slul Uhra, vnuč sedláka Radosti jmenoval se Uhrin (Erb. l. 89 r. 1115), códař Plzeňský 1238 byl Slavín a jeho bratr Držislav (1238, Erb. l. 435), 1207 jeden zeman český byl Vlášin (Erb. l. 229), jméno Čech bylo obvyklé a t. d. Proto činiti v esměs nejakké etnografické závěry z takových místních jmen, jest odvážné a vede někdy k podivným koncům, jako u Eschlera (Zeitschr. des Vereines für die Geschichte Mährens u. Schlesiens III. 420 sld.), jenž z názvu Němčice usuzuje na zbytky starého obyvatelstva germánského na Moravě.

V plurále jsou také jména, která bývají označována jako přezdívky: Soběšuzy, Soběchleby, Kuroslepy, Přestavíky, Pas-ohlávky a t. d. Jest však neodůvodněno všecká jména podivně zně-


Havraníky Znoj. byly záhy kolonisovány a jejich jméno proto komoleno (1269 Kowernik, 1289 Kornich seu Havranich); osob. Havranik? k Havran.

Tučapy, lýčapy složeny jsou z tu-, vy-, a ěsp-, ěap-, a mají doklady hojné z Čech, Dalmácie (Tučepi), Haliče a pararalely v Tuklaty, Tukley, Tupadly, Tupesy, Turady (v Haliči), Výkleky. Nejisto, jsou-li základem osobní jména.

Zástříšly Krom. Jasně psáno 1402 de Zastrzizli, 1409 z Zástrizl, 1416 de Zastrzyzzi DO; v dokladech 1349 de Zastrziel DO, 1358 de Zastrzil t., 1368 de Zastrzl t. čisti jest Zastřízel, Zástržil, Zástřížil. Snad souvisí s os. Zástřez (Za+strēž); Střez jest doloženo 1130 a jest i jinak hojné v různých obměnách, jako Střezimír, Střezislav, Střezivoj. Zdloužením a pak zůžením jest Zástřís; i v místním Zástřížly bylo by asi téhož původu jako v Hvězdlice (v. § 17 sub Litovel).


Nejasná zůstávají některá jména pro nedostatek starých dokladů anebo proto, že zápisy jsou někdy pokroucené.


Brňov Val. Mez. bez starých dokladů.
Dřemovice Libava, bez starých dokladů.
Grudčovice Jič. bez dokladů.
Havřice Brod Uh., snad z něm. Hauer, nebo z Habr.
Hůžovice Val. Mez., bez dokladů starých.
Hladov Dač., snad appellativum.
Hlušov Hran. (něm. Hleis) od něm. Hlud?
Hovorany Hodon., snad os. Hovoran.
Chomýž psáno jest 1365 Chomicz (třikrát), 1376 Chomicz. Zůstává nejasné jen vzhledem ku příponě, poněvadž nynější název nesrovnává se k psaným –in. Kmen jest chom–, který máme v Chomútov; Chomýž by se pak vysvětlovatí dalo příponou –ůž, kterou jest snad také tvořeno Křemuž v Čechách (1282 de Chr泽mus).

Kdousov Buděj. (1342 Kdussow, 1347, 1349 Gdussow).
Křenáčov Mez. Vel. (1360, 1364 Skrzimärzow DB).
Kundelov Třeblíč, od Kundela, z Kundrát?
Lichnov z něm. Lichtenau?
Liptál 1361 Luptal., z něm.?
Mškovice Holeš., bez dokladů, z Mněškovic– od Mníšek, demin. Mnich (srov. Mníšek v Čechách, obecně zvaný Mišek), nebo od Míšek z Miška, zkráceno z Michal.
Muslov Třebová, snad z os. Musil.
Oblekovice Znojmo, něm. Obras (1294 Obluss, 1302 Obloz, 1303 Oblusk).
Ospilov Litov., 1382 Osyplov.
Piskořov Osobl., něm. Peischdorf; z něm.?
Pleče.
Pulgarn Mikulov: 1244 Bulgarn, 1332 Pulgarn, snad jméno národní Búlgar; osada byla záhy německá.
Repechy Bosk., bez dokladů.
Reštechov Uh. Brod (1412 Rzetechow DO).
Rudimov Klob. Val.
Rýdeč Šternb. snad od něm. Rido.
Sejřek Tišn. (1349 Zyrkey DB).
Spálov Hran. (1394 Spanow).
Symře Hran. (1353 de Syemrze, in Symrzy DO, 1397 de Schymrze).
Synalov Tišn. (1390 in Synolowye DB).
Šišma Holeš. (1348 Schisma DO).
Toborů Kunšt. (1374 Toborz DO).
Tověř Olom. (1317 Thowierz, 1358 de Dobrys DO, 1378 Thowierz, 1379 Thowirz).
Třešov Trebič.
Ústín Olom. (1160 Vstin, 1376 v jedné listině třikrát Hustyn, jednou Hustin, jednou Ustyn; 1398 z Ustín).
Vanov Telč, mohlo by se odvozovat od os. Van (zkrácené z Ivan), od něhož jest Vanovice (v. toto). Ale psaní nasvědčuje jinému: 1366 Wachnow, 1374 Wahn DB, 1379 Wahnaw.
Vendolí Třebová.
Zbońek Boskovice.

§ 22. Střídání jmen.


Neustálenost jeví se zřejmě ve střídavém užívání přípny -ov a -ovice: Prostěgov (1213) sluje též Prostějovice (1131 Prosteiouicich), Chomoutov v DO r. 1358 Chomutowicz, Ondřejov.
r. 1397 Ondrzegowicz DO, Komárov u Brna se jmenoval dříve Komárovice (1318 Gumrawicz), Šanov (1367 Schonaw) Šanovice (1131 Sanouici), Holešov (1300 Holessaw), r. 1131 Golesouici. Uvádíme ještě, že Hroznětí slul v 14. století Hroznětice (r. 1351 Hroznetycz DB).
Seznam místních jmen tvořených od osobních.

**albrecht-**

Původu německého.

*Albrecht*: příp. -*ici*: Albrechtice Nové Město (založeno od Albrechta z Pernštejna okolo roku 1550); Rýmařov; demin. Albrechtický Jič.

Srv. Albrechtice v Čechách.

**alen-**

Cizl.

*Alienek* demin.: příp. -*ove*: Halenkov Vsetín.

**alex-, olex-**

z latinského Alexis.


**archleb-**

z německého Hartleib.


**arnold-, arnolt-, arnul-**

Jméno německé.


**arnošt-**

z Ernestus.

*Arnošt* (1291): příp. -*ove*: Arnošťov Třebová (1258 Ernestendorf).

Srv. Arnošťov, Arnoštovice v Čechách.

**ba-**

Sem patří srb. Bao, Bala, Balin, Baleta, pol. Bał a j.
Srv. Balkov v Čechách.

bab-

Sem patří všecky (asi 9) osady téhož jména. V. § 6.
Srv. Babice, Babín, Babčice v Čechách.

bak-

Srv. Bačovice v Čechách.

Srv. Bačetín, Bačkov v Čechách.

ban-

Banota (Bano-ťa): příp. -ici: Bantice Znoj. nejisté. V. § 6

bart-

z lat. Bartinolomaeus. Z něho povstaly zkrácením následující jména:
Srv. Barovice v Čechách.

Bares (Bar-eš 1210): příp. -ovici: Paršovice Hran. (1131
Parisouich) v. § 6.

Bartoň (Bart-onš 1369 DB): příp. -ovš: Bartoňov Šumb-
(Bartelsdorf).

Bartul (Bart-utš): přípona -ovici: Bartutovice, Partutovice
Hran. (Bartelsdorf).

Srv. Bartošov v Čechách.

bat-

Batela (Bal-ej-a Nekr. Podl.): příp. -ovš: Batelov Jihlav-
(1279 de Patelow).

Batučka (Bat-uch-a 1057): příp. -ovici Batouchovice Třebič.
(1390 de Batusowicz, od Batuš).
Srv. Batowice v Halči.

běd-

Bědihost (Bědi-gost Nekr. Podl.): přípona -je: Bědihošť,
Bědihošť, nespr. Bedihost Prost.

bedřich-
Srv. Bedřichovice v Čechách.

běg-


běl-


Bělota (Bělo-+ta): příp. -inu: Bělotín Hran. (1356 de Bieloczin DB, s dialektickým c za č).
Srv. Běleč, Bělčice, Bělešovice v Čechách.

ben-

zkráceno z latinského Benedictus; kmen tento jest zvláště hojný v češtině, poštině a vůbec tam, kam vliv latiny sáhal. V češtině máme odtud Ben, Běňa, Benata, Benáta, Beneda, Benedicha, Benáč, Benek, Benka fem., Beník, Beneš, Benuš a j.

Beneda (Bened-a 1115): příp. -ici: Benetice m. Benedice Třebč.

Beneš (Ben-+eš, 1062): příp. -ovy: Benešov Bosk.
Srv. Benešov, Benešovice, Benetice v Čechách.

a) ber-; bar-


b) ber-


Příbram (1226 Pri-+bram), kde bram jest partic. praes. pass.: příp. -jš: Příbram Ivanč. (1237 Příbram).
Zbraš tvořené jako Bůš (v. § 3.g): přípona -oves: Zbrašov Hran. (1396 Sbrassavъ).

bern-
Německé os. Berno, km. bera.
Bern: přípona -oves: Bernov (1408 Bernow DO) Šternb. (Bernhau).

bernard-
Německé.
Srv. Bernardice, Bernartice, Bernatice, Bernardov v Čechách.

bertold-
Německé.
Bertold, Bartold (1250), Bartult: příp.: -ovici: Bartultovice Osobl.

biskup-
Srv. Biskupice v Čechách.

blag-
Z vlastních jmen sem patřičních může však Blažej také po-
cházeti z latinského Blasius, které se překládá opravdu českým
Blažej; rozlišovati zde jest nemožno.
Blaž (Blag-–jъ 1088): příp. -ici: Blažice Holeš. (1358 Bła-
zicze DO), nesprávně Blasice; — příp. -ovici Blažovice Výšk.
(1131 Blasouicich); — příp. -oves: Blažov Litov. (1382 Blaschow).
Blažek (Blag-–kъ 1255): přípona oves: Blažkov (1350 de
Blascow).
Blažej (Blag-čjъ 1211): příp. -ovici: Blažějovice, de min.
Blažejovický N. Město (1376 Blazieyowiczky DB).
Blahon (Blag-–onsъ): příp. -oves: Blahonov Tišn.

blažej- = Blasius viz blag.-

bliz-


Srv. Blížejov v Čechách.

blad-

stupňováno z bléž–.

Blud (1195): příp. –ovici: Bludovice Jičín (1302 Bludo de Bludowicz); — příp. –ovs: Bludov Šumb. (1371 Bludow DO).


Srv. Bludov v Čechách.

bog-

Boh (Bog): příp. –ici: Božice (1306 Bossycz).


Bohun i Bohuň (Bog–un, un. 1132): příp. –ici: Bohunice Znoj. (1348 Pohnicz); Brn., dialekticky hanácky Bohonice (1364 Bohunicz DB); — příp. –ovici: Bohuňovice Šternb. (1167 Bogunouice); — příp. –ovs: Bohuňov Kunšt. (1382 Bohunyow DO); 1408 z Bohuňova Půlh., N. Město; Boňov Buděj., v. § 14.

Bohut i Bohuta (Bog–ut, ut. 1179; bog–ut-a 1143): příp. –ici Bohutice Kruml. (1373 de Bohuticz DB.; 1353 de Pochticz); — příp. –inä: Bohutín Šumb.
Bohusa (Bog+-us-a 1052): příp. -ins Bohusín, sync. Bousín Pluml. (1347 Bohussin); v. § 15.

Bohdal (Bog+-dalь 1088): příp. -ici: Bohdalice Výšk. (1368 de Bohdalicz DB); — příp. -ovь: Bohdalov (1364 Bohdalow N, Město; 1408 Bohdalss Třebová); — příp. -secь: Bohdalec Nové Město.


Bohumil (Bogu+milь 1146): příp. -ici: Bohumilice Znojmo (1210 Bohumilici); Bohumělice Klobouky. V. § 6.

Bohuslav (Bogu+slavь 1144): — příp. -ici: Bohuslavice, četné osady (na př. 1355 de Bohuslavicz DB Litov.), děm in Bohuslávky Hran. (1394 mezi Horkу ... a Bohuslávkami).


Srv. Bohdalovice, Bohdaneč, Bohdánkov, Bohdašín, Bohnice, Bohňovice, Boholíby, Bohonice, Bohostice, Bohouňovice, Bohouškovicе, Bohousov, Bohumilice, Bohušovice, Bohutín v Čechách.

boch-

Boch (1199) tvořen jest příponou -che, jako Vach (v. § 3.e) od kmene počínajícího se bo-; ale který by to byl, nelze vůbec pověděti, poněvadž takových kmenů jest více a některé dost četné. — Příp. -ovici: Bochovice Třebíč (1353 in Bochowycz DB).

Bošek demin. (Bоch+-ьkь) vězí snad v místním Boškovice, Boškov, které jsme uvedli pod km. bog- (v. tamže).

Boš (Boch+-ь 1232, nebo tvořeno tak jako Zbyš v § 3. g): příp. -ovici: Bošovice Klobouky Brňenské (1365 Bossouicz DB).

Bochor (Bocho+-ь): příp. -je; Bochor Přer. (1294 Bochor).

Srovn. místní: Bochov, Bošov, Bošovice, Bošice, Bošín v Čechách.

boj-


Bojan (Boj+-anь Nekr. Podl.): příp. -ici: Bojanovice, četné osady (1217 Boianowicz Znoj., 1314 de Boyanowicz Hodon., 1348
de Boyenowicz DO. Kroměř., Hustop.) — příp. -ovs: Bojanov Vel.
Mez. (1358 Boyanow DB).
Srovn. Bojanov, Bojanovice, Bojenice, Boješice, Bojetice
v Čechách.

**bol-**

Bolek demin. (Bo-l+ukř. Nekr. Podl.): příp. -ovici: Bolkovice,
Polkovice Přer. (1335 Polchowic); b a p se často střídá (na př.
Bohutice Kruml. 1353 Pochticz).

**Bořík** (Bo-l+ukř. 1175): příp. -ovici: Bolíkovice, Bulíkovice
Buděj. (1358 Bolicouic DB); příp. -ovs: Bolíkov Dačice. (1364
Bolíkov, Wölking; 1365 Bolíkov DB.)

**Boliš** (Bo-l+iš): příp. -ovici: Polišovice Hrad. (1220 Polis-
sovitz), nyní Polešovice s e podle stejného Boleš; — Boliša
Bo-l+iš-a): příp. -ins: Bolešín Kunšt. (1349 Bolezin DB.); e může
byť dialektické háněcké, nebo původní, v kterémžto případě bylo
by odvozovat od Boleša.

**Bolelút** (Bołe-l+jutě): příp. -jó; Bolelúc, Bolelouc Prostěj.
(1287 de Boleluz).

**Boleřad** (Bołe-radě): příp. -ici: Boleradice Klobouky (1131
Boleradicih), nesprávnou etymologii Bolehradice a Polehradice.

Srv. Bolechov, Bolechovice, Bolehoště, Bolešín, Boleslav, Bolkov
v Čechách.

**bor-**

**Bořata** Bor+et-a 1052): příp. -ici Bořetice Hust. (e z č,
přehl. z 'a) (1361 Boreticz).

**Borota** (Boro+ta): příp. -ici Borotice (1225 Boroticz) Znoj.
Srv. Borotice v Čechách. — Příp. -ins: Borotín Třebová (1377
de Borotyn).

**Bořut i Bořuta** (Boř-jutě Nekr. Podl., Bor-jut-a 1203):
příp. -ovs: Bořutov, s přehláskou Bořítov Blán. (1235 Bořutov,
in Borzutow DO.)

**Bořen** (Boř-eně, Nekr. Podl. Borena): příp. -ovici: Boře-
nowice Holeš. (1371 Borsenowicz DO.)

**Borák** (Boř-akě): příp. jó: Borač Tišn. (1368 de Perarcz
DB, zkomolenina).

**Bořeš** (Boř-ěš 1188): příp. -ici: Boršice Hrad. (1220
Borsiz); Ostroh; — příp. -ovs Boršov (1355 de Borsow DO
Kyjov. — 1365 Borssndorf Třebová).
Boruš (Bor-úš): příp. ovo: Borušov.
Srv. Borusów, Borusowa v Haliči.
Našoborek (Naše-ôr-uký) demin.: plur. Našobúrky (1385 Nasoborki DO); nesprávně Nasoborky. Litov.

burd-

Význam neznámý.
Borda: příp. -ovici: Bordovice Míst. (Srv. příjmení Burda.)

bos-

Bosek demin. (Bos-ôký): příp. -ovici: Boskovic (1222 de Boskowicz, 1348 de Boskowicz DO); Boskův Týn Buděj. z Boskowstein.

bran-

Branek demin. (Bran-ôký 1358 DB): příp. -ovici: Brankovice Výšk. (1348 de Brancowicz DO.)
Braniš (Bran-ôš 1115): příp. -ovici Branišovice Kruml. (1222 de Branissouic); — příp. ovo: Branišov, Branšov N. Město.
Branišek demin. (Braniš-ôký): příp. -ovo: Braniškov, Branškov (s vysutým ř) Tišn. (1366 Branyskow DB; 1366 Branyschkowicz DB.)
Bransuď (Bran-ôdôv 1349 DB): příp. -je: Bransůz, nyní Bransouze Třebíč (1366 in Bransus).
Sebran (Se-bran) tvořeno jako Selub, Semil, Selut a j.: příp. -ici: Sebranice Kunšt. (1348 Czebranycz DO, 1368 Sebranicz ř.)

Srv. Branice, Branišov, Branšov, Branšovice v Čechách.

brat-, bratr-

Bratruša (Bratr-+uš-a 1088): příp. -ovš: Bratrušov Šumb. (1391 Bradruschendorf); běžné Bratrošov může spočívat na ha-
nácké výslovnosti u jako o, nebo na osobním Bratroš; — příp. inš: Bratrušín.
Srv. Bratkovice, Bratřejov, Bratřice, Bratříkov, Bratříkovice, Bratronice, Bratroňov, Bratroňov, Bratroouchov v Čechách.

brěk-
Brčislav, Břečislav (Brči-+slavъ 1028): příp. -jø: Břečislav, Břeclav, nesprávně Břeclava. (1052 Bracizlaue = lok.)
brjuch-
brum-
Z něm. Brum.
Srv. Broumy, Broumovice v Čechách.

bršd-
Zábrdo (Za-+brdo) tvořeno jest jako Zálub, Nezamysl a po-
dobná; jemu rovná se významem Záhora. Místní Zábrdovice —
příp. -ovici shoduje se tvarem svým úplně s patronymiky a není
příčiny, proč by nemohlo být také patronymikem. Brn. 1210
Zaberdowiz; Kruml.
Srv. Nebřehovice v Čechách.
bud-
V češtině splynuly v jedno dva kmeny, a sice bud- (s pra-
slovanským u) a bud-, poněvadž a pro češtinu dává u. Proto není
možné oba kmeny v češtině a v některých jiných nářečích slo-
vanských rozlišovat. Nanejvýš možno srovnávat na př. s polštínou,
ale i tehdy výsledky nejsou spolehlivé, poněvadž v polštíně bývají
dvojice, na př. Badyzn a Budzyň. Proto nezbývá než jména ta
shrnout půd jeden kmen.
Břez (Bud-+jø 1207): příp. ovs: Búzov, Bouzov Litov. (1350
de Buzow).
Buděj (Bud-+čj): příp. -ovici: Budějovice (1240 Budiwice,
1231 Budewigez).


Srv. Budčovice, Budeč, Budějovice, Budenice, Buděnín, Budětice, Nezabadice, Budíkov, Budilov, Budíměrice, Budín, Budislav, Budčslavice, Budičovice, Budkovicke, Budňany, Budohostice, Budyně v Čechách.

buchel-

Cizí jméno; něm. Buchel, km. bug-.


buš-

Jména sem patřící tvořena jsou od částečného kmene, počínajícího se bu-, příponou -šě, viz v § 3. g. Pravděpodobně sousisejí s kmenem bud-, ale jisté to tak není a proto klademe je zvláště.


Buša (Buš-a; v DB 1371 Busche): příp. -ina: Bušín Zábř.; v. § 15.

Bušín (Bušin 15): příp. -ově: Bušínov Zábř.

but-
Německé Buto, Buta, koř. bod-
Srv. Butov, Butovice v Čechách.

by-


**Příba** 1337, zkráceno z Přibyslav; k němu náleží Příbek, Příblín; — příp. *ici* : Příbice Židloc. (1284 Pribicze).


**Zbyš** (Sz-bysβ. 1052) mohlo by také náležetí k osobnímu Zbyslav, Zbyhňev, Zbylut, Zbyvoj; příp. *ovis* : Zbyšov Výšk. (1409 ve Sbyšově); Ivanč.

**Ubyša** (U-by+š-a) snad patří k Ubysslav (1282); příp. *inš* : Ubyšín N. Město (1360 Vbisyn), nesprávně Ubušín; *demin* . Ubyšínek N. Město, nesprávně Ubušínek.


byk-

Srv. Býkoš, Býkovice v Čechách.

byn-


Srv. Bynov, Bynice v Čechách.
bněk


cab-

Cabá (Cab-a): příp. -ová: Cabová Dvorec (1397 Czabova DO).

cac-

Původu nečeského, asi německého.
Cac: příp. -ovice: Čacovice Brn.

cak-


cuz-


cet-

Ciet (Cět): příp. -ová: Cietov, zúžením Cítov, zkrácením Cítov Přer. (1305 Cyetow); v. § 14.
Cětek demin. (Cět-ik, 1240): příp. -ovíči: Cětkovice Třebová (1260 Cietkowicz).
Srv. Cetín, Cetyně, Cetoraz v Čechách.

ča-

crž-

Z Cyrill.

Črh (1226) nebo Crha (1052): příp. -ová: Črhov Kunšt. (1353 Czyrhov DO); Zábř.

ča-, čak- v. ček-


Čejek (Ča—j+šk. 1088) demin.: příp. -ovici: Čejkovic, Hodon. (1246 Cheyekouch, 1353 in Czyeycouicz DO); Šakvice Znoj. podle zaniklé blízké osady Čejkovic (1190 Chaikovic); — příp. -je: Čejče, Čejč Hodon. (1368 de Czaycz DB, se zrušenou přehláskou).

Čaba (Ča+ba), s nímž souvisí Čabota, Čaboň, které jsou dále tvořeny od Čaba; příp. -ins Čebín, Čebín Tišn. (1373 Cziebin DB).

Čiemčéch (Ča—m+čch.) tvořené od Čám, které se předpokládá pro místní Čimicí-Čimice a Čiem (Čam+š), Čm v Čechách; plur. Čiemčéky Třebič, nyní Štěměchy ze Z-Čiemčích.


Čieč (Čak+š Kosm.) příp. -ovici: Čičovice, nyní Šakvice Hust. (1385 Cziczowicz DB; 1447 villam Cziczowicz alias Ssakwicz DB).


čech—

Čech (Dal., 1210) povstalo příponou -čha, z kmene, který se počínal če-, tak jako Vach z va- (v. § 3 e). Mohlo by se mysleti na kmen če- (čeck-), na slovo čeljadu, čelo, a některá jiná. Z téhož če- stejným spůsobem povstalo Češ, které předpokládáme pro místní Češov. Z Čech pak dále povstalo Čechta, Čechoč, Češek.

Čechta z Čechota (Čecho + ta): příp. -iná: Čechtín Třebíč (1407 z Čechtín Půh.), ač e může býti dialekticky za i, čímž by se místo hlásilo k os. Čichta. 
Viz Těch. 
Srv. Čechtice, Češnovice, Češov v Čechách. 

čel-
K němu patří Čelák, Čelek a řada místních, jako Čelín (v Čechách), Čelákovec, Čelejovice (t.), Čelétice (t.), Czelatyczi (Halič), a j. 
Čelech (Čel + -chů): příp. -ovici: Čelechovice Přer. (1234 Cellezhovich); Prost. 

čen-
Z lat. Vincentius. 
Čeněk (Čeň + -k, 1252): příp. ovo: Čenkov Dač. 
Srv. Čenčice, Čenkov v Čechách. 

čelech-
Čich tvořeno jako Čech, Vach od kmene počínajícího se či--; v. § 3 e. Sem patří os. Čichta. 
Srv. Čichtice v Čechách. 

čič-
Srv. Čičice, Čičkov, Čičová v Čechách. 

črm-

črn-
Črnka demin. (Črn + ška Nekr. Podl.): příp. -inos: Črnčín, Černčín Výšk. (1387 de Czírnčín); nesprávně Čerčín.
čug-
čuk-
Čuk: příp. -ici: Čučice Třebíč; snad na Třebovsku něm. Tschuschitz (1340 Sussicz; 1365 Schussicz DB).
čun-
Srv. Čunov v Čechách, Čuniów v Haliči.
čej-
Srv. Čenčnice, Čenice, Čenětice, Čenovice, Čentice, Načeradec v Čechách.
čest-
Sem patří Časta, Časten, Častoň, Častoš, slož. Častolov, Častoslav, Častovoj a j.
Srv. Částkov, Částkovic, Častolovic, Častonice, Častonín v Čechách.
čast-

Jmen osobních jest hojně: Cta, Necta, Ctěna, Ctata, Ctava, Nectom, Cťk, Cťbor, pol. Šcibor atd. Čs dává v češtině Č.


Srv. Čestice, Čestín, Čtěnice, Ctětin, Ctíbor, Ctiměřice, Ctiněves, Stichovice v Čechách.

da-

Dal; k němu patří Dalata, Daleš, Dallk, Dalevoj a j.

Dal (Da+1k): příp. -ov: Dalov Šternb. (1409 Dalow); něm. Dohle jest podle temně výslovnosti hlásky a (1397 Dolow DO).


Daleš (Dal+eš 1057): příp. -ici: Dalešice Kruml. (1358 in Dalesicz DB).

Srv. Dalečice, Dalešice, Daliměřice, Davle v Čechách.

dak-

Může být z němčiny, z os. Dag, anebo z lat. Dacus (Geb. Slov.).

Dák: příp. -ici: Dačice (1226 Dacziz, 1363 Tetzschicz).

dam-

Zkráceno z Damián. Sem patří Dáma, Damek, Dameš.

Damen (Dam+uns): příp. -ici: Damnice Kruml., s vysutým n: Damice, srov. Mnišek-Mišek (1353 in Dampnicz DB, de Damycz t.).

Srv. Daměnice, Damětice, Damhoř v Čechách.

dán-


Daněk demin. k Daň (Dan-škř 1381 Tom. Z.): příp. -ovici: Daňkovice N. Měs. (1350 Dankwicz DB, 1373 de Damkouicz t.).

— 63 —

daš-

Tvořeno jako Bůš (v. § 3. g.) Nedaš (Ne+da-šь): příp. -ovь.
Nedašov Val. Klob.
Srv. Dašice v Čechách.

děd-

Děd (1165): příp. -ici: Dědice Výšk. (1131 Dedicih); Buděj.

Dědek demin. (Děd+kь Lún. ks.): příp. -oviči: Dědkovice
Krom. (1348 in Dyetskowicz DO, 1353 de Dyedcouicz t.), Třebová
(1351 de Dyedcowycz DO, in Dyetcowycz t.), Prost.; — příp.
-ovь: Dědkov Mez. Vel. Ale není úplně jasno, jsou-li tato jména
odvozena od Dědek, nebo Dětek; v. § 14. Proto nelze určiti,
 má-li se psáti Dědkovice, Dědkov nebo Dětkovice, Dětkov.
Srv. Dědice, Dědkov, Dědová, Dědovice, Bezdědice, Bez-
dědovice, Bezděz v Čechách.

der-

Odřen partcp. (O-drenь): příp. -oviči Odřenovice, nyní
Odrowice Židl. (1190 Odrenovici, 1322 Odrowicz) v. § 6.


Uder (U-derь): příp. -ici: Udeřice Kruml. (1310 Hudorsitz,
1365 de Hudericz DB, s dial. h).

Odrlice (1236 Vdrilice, 1383 de Udricz).

dět-

Zkráceno z Dětleb. nebo Dětmar a pod., vzato z němčiny,
km. theuda.

Dětek (Dět+kь; Detco 1245 Damroth), demin.: příp. -oviči:
Dětkovice, příp. -ovь: Dětkov, v. děd-.

Dětoch (Děto+chь 1210): příp. -ovь: Dětochov N. Město,
nyní Vltochov; v. § 14.
Srv. Dětenice v Čechách.

dětrčich-, jetřich-

Z němčiny, Dietrich.

Dětrčich (1205): příp. -ovь: Dětrčichov Třebová; Šternb.; —
div-

_Divok_ (Div+ok Pal.), adjektivum; _plur._ Divoky Krom. (1131 Dluočeh; 1368 villam Dywoky DO).

_Podiva_ (Pd-div+a 1052): přísp. _-i: Podivice Výšk. (1131 Podiuicich); — příp. _-ina_: Podivín Hodon. (1144 Podivin).

Srv. Divice, Podivice v Čechách.

dlviš-

Z latinského Dionysius.

_Diviš_ (1125): příp. _-ov_: Divišov N. Město.

Srv. Divišov v Čechách.

dlsg-

_Dluhoň_ (Dlu:go+n) tvoří skupinu s pol. Długosz, s čes. Dlúhomil, Dlúhomír, Dluhoslav, Dluhévoj; příp. _-i_: Dluhonice, Přer. (1131 Dílgonic, 1368 in Dluhonyecz DO).


Srv. Dlouhoňovice v Čechách.

dob-


Srv. Dobeš, Dobešice, Dobešov v Čechách.

dobr-

_Dobroň_ (Dobr+on. 1220): příp. _-i_: Dobronice Kruml. (1283 de Dobronic).


Dobřeč (Dobr-ččř): příp. -ovy: Dobřečov Řýmař.


Dobromil (Dobro-milř 1180): příp. -ici: Dobromilice Přer., se změnou i v e Dobromělice (1281 de Dobromilicz, 1334 in Dobromelicz).

Srvt. Dobřany, Dobřejice, Dobřejov, Dobřejovice, Dobřemělice, Dobření, Dobřenice, Dobřič, Dobřichov, Dobřichovice, Dobříkov, Dobříkovice, Dobříň, Dobříš, Dobrkov, Dobrkovice, Dobrnice, Dobrohoští, Dobrohostov, Dobroměřice, Dobronice, Dobrošov, Dobrotice, Dobrouč, Dobrouтов, Dobrovíťov, Dobroviz, Dobrová, Dobršín, Dobruška v Čechách.

dol-

Doluplas, snad přezdívka; plur.: Doluplazý, Doloplazy Přerov. (1250 Doloplaz, 1322 Doloplas), Olom.

Dom-


Domaš (Dom-ašť Pal., 1204 Damroth): příp. -ovy: Domašov Ivanč. (1255 in Domasov); Šternb.


Domabor (Doma-borč 1107): příp. -ici: Domabořice Kyj., z toho Dambořice (1131 Domaboričh, 1298 de Damborzicz); v. § 6.

Domamysl (Doma†+mysl Pal.): příp. -ici: Domamyslice Pluml. (1403 z Domamyslic).
Domarad (Domarad Pal.): příp. -jo: Domoraz, špatně Domorac Jič.
Domažil (Doma†+žil† Pal.): příp. -ici: Domažilice Přer. (1360 de Domaselicz), dialek. Domaželice.
Srv. Domamyšle, Domanice, Domanín, Domanovice, Domašín, Domaslovice, Domažilice, Domkov, Domoradice, Domoslavice, Domoušice, Domyslice, Damašice v Čechách.

drag-

Drah: Sem vztahují jména, kde jest l vsuto (v. § 17. Litovel); příp. -ová: Draholv Kroměř. (1351 Draholv).
Drahan (Drag†+an† Pal.); příp. -ovici: Drahanovice Olom. (1322 de Drahanowicz); — plur.: Drahany Pluml. (1347 Drahans).
Drahova (Drag†+on+ja) nebo Drahona (Drag†+on+a; Drahon 1052): příp. -ina: Drahonín Tišn. (1354 de Drahonyn DB).
Dražej (Drag†+čej Pal., nebo Draž†+čej): příp. -ovici: Dražejovice, stažené Dražovice Výšk. (1131 Draseiouich, 1400 Drazewicz); -demín. Dražůvky Kyj.
Drahotič (Drago†+tuch†): příp. -jo: Drahotůš, Drahotouš Hran. (1323 de Drahotusch).
Srv. Drahkov, Drachkov, Drachov, Drahešice, Drahelice, Drahenice, Draheničky, Drahlín, Drahlovice, Drahnětice, Draňovice, Drahomyšl, Drahonov, Drahoňovice, Drahotěšice, Drahotice, Drahov, Drahovice, Dražejov, Dražen, Dražice, Dražičky, Dražinov, Dražkov, Dražkovec, Dražov, Dražovice, Drašetice v Čechách.

dras-

Z německého Thraso.
Srv. Drásov v Čechách.

drozd-

Srv. Drozdov v Čechách.

drož-

Kmen polský.
Drž (Držg+ju); s ním souvisí Držata, Držek, srh. Drg a j.; příp. -ovici: Držovice Prost. (1365 Drzouicz DO).

Držek demin. (Držg+ský, nebo Drž+íký 1183): příp. -ové: Držková, mylnou etymologii Dršťková Hol. (1391 Drzkowa DO); v. § 14.

Držislav (Držžíslav 1062), z toho Držislav a pak Drslav (1176); příp. -ici: Drslavice Uh. Brod. (1373 de Dirslawicz DO). Z Drslav vznikla zkrácenina Drs: příp. -ici: Drysice z Drsice Výšk. (1201 in Drissich) v. § 6.

Srv. Držkov, Držkrajov, Držov v Čechách.

K němu patří Drnoš.

Drn: příp. -ovici: Drnovice Výšk. (1313 Dernouicih), Uh. Brod (1261 Dyrnowicz), Kunšt.

Dunaj (1115): příp. -ovici: Dunajovice Horní u Znojma (1276 Dunayowicz), D. Dolní u Mikulova.

Srv. Dunajice v Čechách.


Bezděk (Bez-dek 1143): příp. -ové: Bezděkov Dač. (1353 Bezydewcow DB), Litov.; — příp. -je: Bezděč, nyní Bezděči u Chornic (1326 Bezdecz); u Roubaniny na Třebovsku; v. § 17.

Srv. Bezděčín, Bezděkov v Čechách.

Drval Drv-alc): příp. -ovici: Drvalovice, nyní Drbalovice Bosk. (1256 in Drwalowicz; 1318—26 Drwalowicz); v často mění se v b (srv. Gebauer I. 429 slld.)

Džban.

Džábán, příp. -ové: Džbánov, Čbánov Zábř. (1343 Czbanow); — příp. -ici: Džbánice (1356 de Czbanicz DB).

Srv. Džbánov v Čechách.

— 68 —

fryče-
Z německého Fritz.

gaj-
Hájka demín. (Gaj+sk-a; Hájek 1181; příp. -a častá v. § 15.

galaz-
Halusz (Galaz+ja): příp. -ici: Haluzice Brod Uh. (1356
Haluzicze).

gan-
Hunéj (Gan+čju), s nímž souvící Hánek; příp. -ovici: Haně-
jovice Litov., staž. Haňovice (1131 Ganeiovici, 1339 Hanowitz);
v. § 6.

gavran-
Havranik (Gavran+ikn): plur. Havraníky Znoj. (1269 Ko-
wernik, 1289 Kornich seu Havranich); v. § 20.

gerlach-
Německé.
Gerlach (1207): příp. -ově: Gerlachov Jič.; (1293 Gerlacus
de villa Gerlaci).

gluch-
Hluch, k němuž patří Hlúša, Hlúšek; příp. -ově: Hluchov
Litov. (1376 de Hluchow DB).
Hlúša (Gluch+ja 1115): příp. -ovici: Hlúšovice Olom. (1303
Hluschouicz), nesprávně Hlušovice.
Srv. Hlušice v Čechách.

gna-
Ale ač si můžeme vysvětlovat i jako vsuté (srv. Hvězdlice, Liblín
a j. § 17. sub. Litovel), přece vzhledem ku starému zápisu a pak
ještě k názvu nynějšího Gnadlersdorf můžeme odvozovat od něm.
Gnanno, demín. Gnannel.

gnev-
Sem patří Hněva, Hněvoň, Hněvsa, Hněvata a j.
Hněvota (Gněv+ta): příp. -ins: Hněvotín Olom. (1131
Gneuotine).
Hněvek demín. (Gněv+skr Nekr. Podl.): příp. -ově: Hněvkov
Zábř. (1464 Hnyewkow DO).

**gnoj-**

Sem patří Hnojek (Pal.), Hnojík (1343).
Záhnoš (Za-+gnošt, tvořené jako Buš, v. § 3. g): přípona

**god-**

Hod nebo Hoda (God-a Gebauer Slov., Pal.): jest v Neuhod;
Hodona (God-+on-): příp. -inv: Hodonín (1052 Godonin, 1391 Göding alias Hodonony); Kunšt. (1360 Hodonin DO).
Hodislav (Godi-+slavš 1255), z toho Hodslav (1355 DO):
příp. -ici: Hodslavice Jič. (1411 Hodslavic).


**hoch-**

Hoš tvořeno jest jako Buš†(v. § 3. e ); k němu patří demin. Hošek; příp. -ovs: Hošov Jihl.
Viz. gost-.
Srv. Hoszów v Haliči, Hoškovice, Hošovice v Čechách.

**gol-**

Holeš (Gol-+ešš 1115): příp. -ici: Holešice Dač. (1446 Holesicz DB; 1385 Holeticz t. svědčilo by o sťídání — Holata); —
příp. -ovs: Holešov (1300 de Holessaw St. Pauler Form. 30).


Gon-

Hoňata (Gon-čta 1143): příp. -ici: Honětice Kroměř. (1355
Srv. Honice, Honosice v Čechách.

1. gor- = mons.

Sem patří Hora, Horák.
Záhora (Za-gor-a) dosud příjmení: příp. -ovici: Záhorovice
Uh. Brod (1373 de Zahorowicz).
Horák (Gor- ak f 1379 Tom. Z.): příp. -ove: Horákov Brno.
Srv. Hořešovice, Hořetic, Hořenice, Hořice, Hoříkovice,
Hořín, Horoměřice, Horšov, Horušice v Čechách.

2. gor- Incendium.

Srv. Horčice, Hořovice (?) v Čechách.
Pohořel partcip. pf. akt.: příp. -ici: Pohořelice Židl. (1240
Pohorelitz). — Pohořelice na Hradištsku sluly původně Uhořelice
od os. Uhořel (1368 Vhorzolicz, 1417 Ohorzelicz DO s dialekt.
o za u, 1464 Pohorzelicz); — d e m i n. Pohoříky Mez. Vel., Jič.

hos-

Německé Hosu, koř. hos.

gost-

Host (Gost-): příp. -ici: Hostice (1397 Hostyz DO). Šump.
Hošć (Gost-ć): příp. -ici: Hošćice, Hošťice Výšk. (1200
Gosszice), Krom. (1373 Hostycz DB). Může však patřit také k os.
Hošek.

Hostěj (Gost-ćj 1087): příp. -ově: Hostějov Kyjov. (1371
Hosteyow).

Hostata (Gost-ćta 1088): příp. -ici: Hostětice Dač. (1366
Hoszciecziczz DB); — příp. inč: Hostětín Brod. Uh.

Hostěn (Gost-ćnć 1052): příp. -ici. Hostěnice Výšk.
Hostim (Gost-ćmć): příp. -jć: Hostim Buděj. (1349 Hostym

Hosták (Gost-ćk Nekr. Podl.): příp. -ově: Hostákov Třebíč.

Hostek demin. (Gost-ćk Pal., 1203 Damroth): příp. -ovici:
Hostkovice Olom. (1275 de Hostkowitz nespr. Hoskovic.); Dač. (1399 Hostkovicze DB).


Hostaš (Gost+aš 1057): příp. -ovíč: Hostašovice Jič.


gotfried-

Německé.

Gotfried: příp. -ovici: Gotfriedovice Blán. (1464 Gothfridowicz Půh.), a z toho Kotvrдовice (1464 z Kotvrodivic Půh.).

govern-

Sem patří Hovora Pal.

Hovorany (Govern+anry): plur. Hovorany Hodon., v § 8.

grab-

Sem patří Hrabka, Hrabiša, Hrabaně, pro něž máme vysvětlení ze slovanštiny. Ale nelze nedbatí podobného a hojněho německého jména Hraban (= corvus), které zuvukově úplně splývá s českým, a při stycích Čechů s Němci, které se jevily také ve jménech osobních, nemůžeme vždy rozlišovat původ kmene grab-, zvláště pro dobu, kdy g přešlo v češtině v h. Pro Hrabka, Hrab, Hrabiša požadují slovanský původ z důvodu, že jsou psána v starších dobách s g (Grabca 1180, Grabisa 1180, Grabov místní 1297) a že stněm. h v češtině zaměněno bývá v ch: chléb, chmelo, chupito (v. Gebauer, Histor. Mlouv. I. 463). Pro Hrabaně, jehož starých dokladů není, g mohlo by se, ovšem s reservou, myslití na německé Hraban.


grad-

Sehrad (Se-gradě) tvořeno jest podobně jako Selub, Semil, Seslav a j.; příp. -ici: Sehradice Holeš. (1398 Sehradicz DO).

grach-


gregor-

Z Gregorius.


Srv. Řehoč, Řehenic, Řehnic, Řehovice (od Řeh) v Čechách.

grčk-


Srv. Řeč, Řečkov v Čechách.

grob-


Srv. Hrobice, v Čechách.

gron-

Snad lze srovnávatí se sthněm. grôni (= zelený), km. gronja- (Forstemann str. 675).


groz-


Hroznate utvořeno jest od adjekt. hrozný (Grozñeta 1057): příp. -ina. Hroznětn Mez. Vel., původně Hroznětice (1351 Hroznetycz DB); se zrušenou přehlásou Hroznatín.


Srv. Hroznětice v Čechách; Hrozňovice t.

grozn-

grut-

_Hrut_ (1202) z německého Hruth (km. hrothi): příp. -_ovici_: Hrutovice, dialekticky Hrotovice 1353 in Hrutowycz DB) v. § 6.; — příp. -_ovs_: Hrutov, dialekticky Hrotov Jihl. (1481 Hrutov Půh.) v. § 14.; Rutov Val. Klob. s odsutým h; srv. § 14.

Srv. Hrutov, Rutov v Čechách.

gržb-

_Hrb_ (1358 DB), demín. Hrbek; příp. -_ovs_: Hrbov Vel. Mez. (1358 Hirbow DB), Přer.

Srv. Hrbokov, Hrbov v Čechách.

gršd-

_Hrdobor_ (Gršdo+bors 1107): příp. -_ici_: Hrdobořice, Hrděbořice Prostěj. (1304 Hyrdoboricz, 1358 Hirdeboricz).

Srv. Hrděžice, Hrdoltice, Hrdoňovice v Čechách.

gršb-

_Hrubek_ demín. (Gršb+ukr. 1127): příp. -_ici_: Hrubčice Prost. (1380 Hrubschicz dialekt., Hrubczycz).

_Hrubš_ (Gršb+uš): příp. -_ici_: Hrubšice Kruml, (1365 Rubšicz); ač možno mysleti na dialektickou výslovnost bé v bš.

huk-

Zkratka z Hugo.

_Huk_ (1088): příp. -_ovici_: Hukovice Jič. (1481 z Hukovic Půh.)

Srv. Huč, Hučice v Čechách.

guntram-

Z něm. Gundhram.

_Guntram_: příp. -_ovici_: Guntramovice Libava.

guz-

Z něm. Huso.

_Hus_ příp. -_ovs_: Hůzová Šternb. (1131 Guzoue, 1239 Huzow, 1232 Guzssow, 1329 Husawia, 1373 de Husowa DO, 1355 de Huzowia DO.)

Srv. Huziejów v Haliči.

gaz-

_Hus_ (1339): příp. -_ovici_: Husovice Brno (1325 Huswicz); — příp. _isko_: Housko z původního asi Hus, Boskov.

Srv. Husinec v Čechách.

habart-

Z němčiny z Ebarhard.

hanuš-

Z německého Hanno.

Hanuš (Hanuš 1289): příp. -ovici: Hanušovice Šumberk. (1437 Hanussowicz DO.)

hartman-

Německé.

Hartman (1159): příp. -ici: Hartmanice Pluml. (1347 Hartmanicz.)

Srv. Hartmanice v Čechách.

harting-

Německé Harding, Hartung.


hartvik-

Německé Hartwik, Hartwig.


Srv. Hartlíkov v Čechách.

henč-


heralt-

Z německého Herald, Herold.


Srv. Herálec v Čechách.

hereš-

Z německého Herš, km. harja.


herman-

Z něm. Hermann.


Srv. Heřmanice v Čechách.
holomut-
Německé Holomot.
_Holomüt_ příp. -jč.: Olomúč, v. § 17.; příp. -janč.: Olo-
múčany Blan. (1353 Olomuczán).

hynek-
__Hynek__ (1187): příp. -ovy: Hynkov Litov. (1437 Hinkow DO.)

hysla-
Z něm. Gisila.
_Hýsla_ fem. (1364 DO): plur. Hýsly Tišn. (cum tota villa
dicta Hysly 1364 DB a v témže zápisu: cum uxore Hyssla); Kyj.
(1353 in Hyssl DO); špatně Husle.

hvězd-
_Hvězda_ příp. -ici: Hvězdlice Výšk. s vsutým l (v. § 17. sub
Litovel) (1287 de Hwezdlich).
Srv. Hvězdonice v Čechách.

chab-
__Chabíč__ (Chab–ičův): příp. -ovy: Chabičov Šternberk (1371
Chabiczow).
Srv. Chaběřice, Chabíčovice v Čechách.

chleb-
Sem patří os. Chlebek.
_Čelb_ příp. -ovicv: Chlebovec Míst.
_Nedachleb_ (Ne-dachleb), asi přezdívka; ale srv. Nedamír.
Příp. -ici: Nedachlevice Uh. Brod (1209 Nedaclebian).
_Nesachleb_ (Nesa–čleb); příp. -jč.: Nesachleb Znoj. (1252
Nesachleb, 1325 Netzhleb; v. § 17.
Srv. Chleby, Chlebov v Čechách, Chlebowice v Haliči.

chľust-
_Chlíst_ příp. -ovy: Chlístov Třebíč (1353 in Chlustow DB,
s přehláškou 1366 in Chlistow).
Srv. Chlistovice, Chlístov v Čechách.

chlap-
_Chlup_ příp. -iči: Chlupice Kruml. (1287 in Clupicz, 1325
in Cluppicz).

chol-
__Chola__ (1276 Chol; Chol–a): přípona -ina: Cholina Litovel
(1131 na Choline). Osobní jméno spíše asi souvisí s německým
Cholo, Colo (1204 Damrotk), než se slovanským _chol_, jež jest
na př. v chochol.
-ove: Cholěrov Blán., nyní Kullřov (1371 Cholerzow). Srv. Chol
erzyn v Haliči.
Srv. Cholín, Cholenice, Choltice v Čechách.

chom-

Chomůt (Chomáč Pal.): příp. -ovic: Chomoutovice Olom.,
nyní Chomoutov (1358 de Chomutowicz DO).
Srv. Chomoutov, Chomutice v Čechách.

chor-

Chořelut (Chorel+jut): příp. -je: Chořeluc — anal. Choře-
lice Litov., v. § 6.
Srv. Choratice, Chorušice v Čechách.

chot-

Sem patří rus. Chot, čes. Chotěn, Chotek, Chotěš, Chotivoj,
Chotěbor, Chotimír atd.

Chotimbud, Chotěbud (Choti+bud Pal.): příp. -ici: Chotě-
budice Dač. (1351 Chotyebudycz DB). Nesprávné jest Chota-
budice, kde a jest analogické podle partcp. seča, stoya a j.
Srovn. Chotánky, Chotěboř, Choteč, Chotělice, Chotěmice,
Chotěn, Chotěnov, Chotěšov, Chotěšice, Chotěšiny, Chotětice,
Chotětín, Chotětov, Chotlíkov, Chotiměř, Chotina, Chotoměřice,
Chotouchov, Chotouň, Chotovice, Chotusice, Chotutice, Chotýčany,
Chotýš, Chotýšany, Chotoviny, Choceně, Chocenice, Chockov,
Chocomyšl v Čechách.

chrel-

Chrel Pal.: příp. -ove: Chřelov, nyní Křelov, jako z chřen
jest křen, Olom. (1249 Chrelow).
Srv. Křelina, Křelovice v Čechách.

chrēn-

Chrēn (1176): příp. -ovic: Chřenovice, nyní Křenovice Přer.
(1322 in villa Crenovicz sita prope Cogetín); Výškov; démín.
Křenůvky Plum.; — příp. -ove: Chřenov, nyní Křenová Třebová
(1308 Crenaw, 1339, Chrenow).
Srv. Chřenovice, Křenovice, Křenov v Čechách.

chrom-

Chromek (Chrom+skš): příp. -je: Chromeč Šumb. (1371
Chrumicz, 1353 Chromczye, DO, 1368 in Chromcy t.)
chrop-


chřibýt-


chříl-

Chrl: přip. -ici: Chrlice Brno (1318—26 Kiricz; 1406 ve vši Chrlicích Půh.)

chřist-

Chríst: přip. -ově: Chroutov N. Město (1362 in Krustow DB); Kruml.
Srv. Chroutov, Chroutovice v Čechách.

chřivat-

Srv. Charvátce v Čechách.

chud-

Chudoba (1334): přip. -ině: Chudobín Litov. (1397 de Chudobyn); N. Město.
Chudek demin. (Chud+ský): přip. -ici: Chuděčice Tišnov (1303 Chudycyz).
Srv. Chuděnice, Chudeřice, Chudeřín, Chudonice v Čechách.

chval-

Chvalata (Chval+eta 1088): přip. -ici: Chaavalite Znojmo, se zrušenou přehliáskou Chaavalite; — přip. -ině: Chaavletín, nyní Chvalice Dač. (1353 Chualczyn DB, 1351 Chwaliczyn t., 1446 Chwaletyn t.)


Srv. Chvalčovice, Chvalenice, Chaavalitce, Chvalin, Chvalkov, Chvalkovice, Chvalov, Chvalovice, Chvalsovice, Chvalšovice, Chvaly, Nechvalice, Pochvalov v Čechách.
chvřast-

Chrást: příp. -ici: Chrastice Šumb. (1437 Crasticz DO); — příp. -ově: Chráštová Třebová (1318—26 Crastava, 1323 Chrastawa).

Srv. Chrašticé, Chrastěsov, Chrášťovice v Čechách.

chyl-

Chýl nebo Chýla, od něhož jest dem. Chýlek (1205) a dosud trvající příjmení Chýla; příp. -ici: Chýlice Hrad. (1192 Chilichi, 1348 Chylecz.

ivan-


Nenovice Brno (1330 Ywanowicz); Evanovice Brno. E jest dialektické. Výšk. (1200 Ivvanouici); — příp. -je: Ivaň Židl. (1086 na Yuani); Přerov (1353 Eyane DO; 1358 Ewyan t., 1359 de Ywan t.)


jacek.

Zkráceno z Hyacinthus.


jecl.

Německé Jacl, Jaclinus, Jeclinus.

Jecil, Jacl (1360 DB): příp. -ově: Jeclov Jihl. (1358 in Geczlow DB.)

jakub.

Z lat. Jacobus.

— příp. -ově: Jakubov, Třebič (1349 Jacobow DB).


jamol-

Jméno to jest neměcké Amal, Amol, Amil, km. amal (Förstemann), v češtině pak přisuto se j, kterýžto zjev možno sledovatí od doby předhistorické. Z konce 14. věku jest jalmužna, japoštol
(srv. Gebauer Mluv. I. 530 std.) Jsou to zvláště cizí slova, kde se tak dělo; kromě jalmužna, japoštol uvádím Jimram z Imeramus, Jindřich, Jeřman; srv. Jamart.

*Jamol* příp. *-ici*: Jamolice Kruml. (1242 in Jamolice, 1281 de Jemolice, 1378 von Jamolycz.)

Jan-

Z lat. Joannes.


*Jeník* (Jan-+ský Pal.): příp. *-ovici*: Jeníkovice, nyní Jankovice Holeš. (1360 Geníkouicz DO); — příp. *-ovs*: Jeníkov Dač. (1358 Genykov maius et Genykow minus DB.)


*Jech* z Jach, vrojené jako Vach; v. § 3 e.


*Jehnice* Brn. v. § 6.


Jar-


Jaroňnov (Jaroň-gněvíc 1087); příp. -ici; Jarohněvice, nespr. Jarohňovice Kroměř. (1131 Jarogneuici); Hodon. nesprávně Jarohněvice, v. § 6.

Jaromír (Jaro-+mirč 1071): přípona -ici; Jaroměřice Buděj. (1325 Germeritz), Třebová (1399 Jarmierzicz).

Jaroslav (Jaro-+slavvč 1107): příp. -ici; Jaroslavlice Znojmo (1249 Jaroslauicz, 1325 Jaslawic); Holeš.


jastrēb-


jašut-


Jav-

Jevík (Jav-+ikč); příp. -jů; Jevič a z toho příponou -sko Jevičko. V. § 12.

Jevíš (Jav-+iš Pal.); příp. -ovici; Jevišovice Znoj. (1314 Jewyssowicz, 1364 Jeuspicz).


jaz-

K tomu lze uvěstí stsllov. jěza, stč. jěž. Splše však bude souviset s německým Jazo, Jezo, Jazolin (Forstemann str. 980).

Jězř. příp. -ovici: Jezovice, Jezovice Znoj. (1228 Jazouic, 1327 Jeswicz); s jezvemc nemá co dělati, proto nesprávně Jezevči.

Jěd-


Srv. Jedomělice v Čechách.

jeřman-

Z německého Herrmann. (Srv. Jindřich z Henrich).


jetřich- v. děřich-

jězd-


Jež-

Jež srb., pol.; příp. -ovs: Ježov Kyj. (1320 de Jesaw).

Ješek demin. příp. -ovici: Ježkovice Výšk. Lze odvozovat však i od Jěšek; srv. kmem jen-.

Jid-
Srv. Obědovic v Čechách, Obidowa v Haliči.

Jimram-


Jin-


Ninakun (Ninak-+urn): přípona -ici: Ninakunice, z čehož Nedakonice Hrad. a Nenakonice Olom.; v. § 6.

Jindřich-
Z německého Henderich, Heinrich.

Jindřich: příp. -ovici: Jindřichovice Dač. (1354 in Gyndrychowycz DB); — příp. -ovs: Jindřichov Osobl.

Jun-


Jur-


- 82 -


Německý Jiřetín, Jiřice, Jiříkov, Jiřičkov, Jiřín, Jiří, Jiřov, Jirův, Jiřovce v Čechách.

je-

čtvrt. Mn. - já + ta. 1207): příp. -ovici: Pořatovice, nespř. Poreč, původně Ponětice, z kterého tvaru vzniklo do města Pořatovice (1395 Ponyeticz, 1420 též Podnyto-


kad-

Z německého Kad, z něhož jest též Kadold. Z Kad jest pak české Kadák, Kadova; kmen cath. 


Kadold (1243): z genetivu Kadolds, Kadolts české Kadolc, analogicky Kadolec Mez. Vel. (1376 Kadolcze); v. § 16. 1. e. 

Kat ve výslovnosti m. Kad: příp. -oviš: Katov Mez. Vel.; 
k tomu sr. Bernartice, Benetice, Benetín, s t místo d.


kader-

Kader (Kader + ja Gebauer Slov.): příp. -ino: Kadeřín Litov (1382 Kaderzin).

kan-

Kmen ten jest v čes. káň.


Kanín v Čechách, Kaniów v Haliči, Kanice v Čechách.

karas-

Karasa: příp. -ino: Karasín N. Měs.

karal-


kateřina-

Z Catharina.
Srv. Kateřinky v Čechách.

kaz-
Překas (Prě+kaž) tvořené jako Přemil, Přebor, Převoj;
plur.: Překazy, zúžením Přikazy Olom. (1250 de Prekas, 1364 Prykass); Holeš. (1349 Prziekaz DOl); Val. Klob.
Srv. Přikazy v Čechách.

klem-
Zkráceno z Klement, z lat. Clemens.
Klement: příp. -ici: Klementice, nyní německé Glempticz

klevet-
Kleveta dosud příjmení: příp. -ově: Klevetov Kunšt.

klin-
Klin (1107): příp. -ovic: Klínovice Přer., dialekticky hanácky
Klenovice (1309 de Clynovicz, 1311 de Klinowicz 1392 in Klino-
owicz).
Srv. Klínovice v Čechách.

klobuk-
Klobůk (Geb. Slov.): plur. Klobouky Brňenské (1210 Clo-
buk); Kl. Valašské (1404 in Klobuk), dem in. Kloboučky Buč.

klopot-

klřz-
Kluž, příp. -ža: Kluž, Klůža: příp. -ině: Klužín, nyní Klu-
žínek Litov. (1351 in Cluzin DO).

klřk-
Kluč (Klřk+žb, u průvodní samohláška): příp. -ově: Klučov
Třebič (1348 de Kluczau).
Srv. Klučice, Klučenice, Klučov, Klukovice v Čechách.

kober-
Srv. kober = plášť.
Kober: příp. -ici: Kobeřice Výšk. (1236 Koberici), Prostěj.
Srv. Koberovice v Čechách.

6°
koč-
Ze staroněmeckého km. kot.

köhot-
Srv. Kohoutovice v Čechách.

Koch-
Koch: příp. -ovů: Kochov Boskovice (1447 v Kochově Půh. 1318—26 Chochow).
Srv. Kochanov v Čechách.

Koj-

kokor-
Srv. Kokořín v Čechách.

kol-
Kmen slovanský; srv. i něm. Kolo, km. kol-

komar-
Srv. Komářice, Komárov v Čechách.

kos-
Srv. Kosoř, Kosořice, Kosořín, Kosov, Kosová Hora v Čechách.
kost-

Od něho jest demin. Kostka.

Kost: příp. -ici: Kostice Hodon.
Srv. Koštěnice v Čechách.

koš-


kotýl-


kov-


kož-


kožuch-


krak-
Krák: příp. -ov-cea: Krakovec Litov. (1348 de Krakowczie
DO.) — Srv. Krakov v Čechách.

kralj-
Kralj (1187): příp. -ici: Krállice Prostěj. (1225 Cralicz), Vel-
Mez.; srv. biskup.-

Kráľuch (Kral+uch): příp. -ova: Králuchov, nyní Krahulov
přesmyknutím z nedávné doby, Trehbic; v. § 14.

kras-
Kráš: příp. -ici: Krasice (1364 Krassicz), Prost.1
(1376 Crasyna villa DB, 1365 Crasnaves t.).
(1311 Crasonicz).
Krasík (Kras+ikь Nekr. Podl.): příp. -ova: Krasíkov Zábř.
(1360 Crasíkow DO).

Okraš (O+kras+ji): příp. -ovic: Okrašovice Třebíč (1350
de Okrassowicz).
Srv. Kraselov, Krasetín, Krasíkov, Kraskov, Krášlovice, Kraso-
ňov, Krasoňovice, Krášovice v Čechách.

krat-
Sem patří Krata v Nekr. Podl.
Krat (Krát+ji): příp. -ovici: Kracovice Třebíč.
Srv. Kratošice, Kratusín v Čechách.

krček-
Křiček demin.: příp. -ovici: Křečkovice (1403 Chržeczko-
wicz) Výškov.
Srv. Křeč, Křečhoř, Křečov, Křečkov, Křečovice, Křekovice
v Čechách.

krčep-
Ku kmeni tomu patří Křepěk, Chřepec.

krša-
Odtud odvozena jsou pol. Krzes, Krzesław, čes. Křesina,
Křesa, Kršislav a j.

Okřeš (O-krš+ji): příp. -ici: Okřešice Třebíč (1371 Ockr-
zessicz DB) v. § 6. demín. Okřešky Třebíč, špatně Okřiško.

**kril-**


**krist-**

Cizí; vězí v Kristus, Krištof, Křista, Křistěna, Křistobol, Křištan. (Srv. Gebauer, Slovník staročeský).


**križ-**


**krok-**


**krum-**

Z německého.


**kry-**

Srv. Skreje, Skrejchov, Skrešov v Čechách.

*Skryja* (S-krý=ja) dosud příjmení; p1. Skryje Tišn. (1358 de Skri DB, 1376 Skryge DB); Kruml. (1407 ve Skryjích Půh., 1437 v Skrejích t.); srv. Skreje v Čechách.

*Skřých* (S-krý=chů) tvořeno jako Vach (v. § 3. e): přípona *-ově*: Skřýchov (1407 Skrychow DB).

**krsg-**

*Krh*: příp. *-ovici*: Krhovice Znojmo (1294 Kyrowicz, 1347 Gorwicz; y jest průvodní samohláskou); — přípona *-ici*: Skřice

krčch-

Srv. Krovov v Čechách.

krům-

Krůmsa (krům-+sa) tvořené jako Hněvsa a pod., příp. -ins: Kramín, nyní Krumsín Pluml. (1324 Crimsin, 1349 Kirmsyn DO, 1356 Chramisín DO, 1383 Crumsyn), kde u je průvodní samo-hláška; srov. § 15.

krůn-

Srv. Krnov ve Slezsku, Krňovice v Čechách.

kršt-

Křstata (Kršt-+eta 1131): příp. -ins: Křstětín, nyní Křetín (1405 ze Křetátina Půh); v. § 15.


Křsten (Kršt-+čn): přípona -ová: Křštěnov, nyní Krenov Kunšt. (1447 Krzstynow DB); srov. v § 15. výklad o Křetíně.

kub-

Zkráceno z Jakub.

Kubes (kub-+šč 1207): příp. -ici: Kubšice Kruuml. (1326 Chubschicz); v. § 6.

kud-

Sem patří místní Kudlovice a Kudlov. Spojovat je s kúdel (káděl), bylo by násilné, poněvadž by se musilo předpokládati, že se vysulo e. Proto spíše odvozuji od nějakého německého jména na -(e)l a sice od Godo, Cuto (km. goda.), demin. Godil, Godil.


kuch-

kun-

Z německého Cuno, Kuno.


*Kunka* demin. (*Kun-ška*): příp. *-ina*: Kunčina ves, nyní kontaminací Kunčinov (1392: Kunczyna wess DB).


Srovn. Kunčice, Kunějovice, Kunětice, Kunice, Kunkovice v Čechách.

kundrat-

Z něm. Konrad.

*Kundrat*: příp. *-ici*: Kundratice Meziříčí Vel., Nové Město.

Srv. Kundratice v Čechách.

kupař-

Bezpochyby z německého Coppo, Cobbo.


kur-

Některá vlastní jména snad patří do skupiny s kurs (kohout), jiná s kurii (kouřiti).


kurděj-

*Kurděj*: příp. *-ove*: Kourdějov Hust.

kužel-


kvak-

*Kvák*: příp. *-ici*: Kvačice Hrad. (1317 Quaczicz DB 1408 Kwacziczz DO).
kvas-

Kvas (1088): příp. -ici: Kvasice Kroměř. (1131 Quasicih).

květ-

Srv. Květov, Květuš, Kvítkovice v Čechách.

kyj-

Srv. Kyje, Kyjov v Čechách.

kys-

Kysel (Kys-čl adjekt.): příp. -ovici: Kyselovice Kroměříž (1078 Kiszelouici); — příp. -ove: Kyselov Olom. německý Giesshübel (1364 Gyssaw).
Srv. Kyšice, Kyškovice v Čechách.

kyt-

Kytka (Kyt→čka 1435 Tom. Z.): přípona -ovici: Kytkovice Třebíč, z čehož dialekticky Ketkovice; v. § 6.
Srv. Kytín v Čechách.

kl-

Klek demin. (kkl→čký): přípona -je: Kelč, analogicky dle ostatních pátů: z Kelč a t. d. (1247 Ghelz, 1307 de Gelcz); — příp. -ici: Kelčice Prostěj. (1258 Ghelziz); — příp. janice: (Klčk→ Janice): Kelčany Kyj. (1418 Kelčanom Půh); v. § 17.

kňez--

Kněž = kníže, ve významu vlastního jména v. § 5.; příp. -ici: Kněžice Jihl. (1307 Knesicz).

Kněžené femin. ku kněž, appell., ale ve významu vlastního jména; v. § 5.; příp. -ici: Kněžnici, zúžením Knínice, nesprávně Knihnice, Kynice Kruml. (1262 de Knenitz, 1335 Gnehenycz DB), Brn. (1238 Khneniz); K. Moravské (1350 DB Knyechnycz), Dač. (1409 v Kněhnicích); demin. Kyničky (1391 Knyehnczyk).
Srv. Kněžice, Knín, Kniovice, Kněžkovice v Čechách.
labad-


lad-

Sem paří Ladek, Ladislav, Ladka.


lak-

Srv. Lačnov v Čechách.

lan-

Z appell. lán (laneus).

Lanek (Lan-+ikš) demin.; příp. -ouv: Lančov Znoj., nespr. Lanžov (1323 Lanczow); v. § 14.

lask-

Lasáka: příp. ouv-ouš: Láskovec Dač. (1466 Lastkowecz DB, s vsutým š).

laz-

Snad z km. lad-. Sem patří Lazek Nekr. Podl.

Lasin (Laz-+inš): příp. -ouv: Lazinov Kunšt. (1493 v Lazen-

nově Půh., dialekt.).

lel-

Srv. Leletice, Lelová v Čechách.

lěp-

Přilep (Pří+lěp), tvořeno jako Příbor, Příboj; plur. Přilepy Holeš. (1437 Przilepi DO).
Srv. Přilepy v Čechách.

lěs-


lat-


Srv. Letov, Lety, Letiny v Čechách.

lex-

Z Alexius.

lech-


Srv. Lešetice v Čechách.

linhart-

Z něm. Linhart.
Linhart: příp. -ici: Linhartice Třebová.

lity-

Srv. Litvínov v Čechách.

lob-
Sem patří Lobek, které jest zkratka z Loboda = čes. lebeda. 

los-
Losek demin. (Los- kř): příp. -ici: Loščice, Loštice (1353 Losczicz DO); srv. loš.-
Losa (Los-a): příp. -ins: Losín.

loš-
Povstalo jako Bůš, v. § 3 g.
Loštice mohly by se vykládati též od demin. Lošek.

lov-
Lovata (Lov-eta 1052): přípona -ins: Lovětín Dač. (1371 Lobetyn DB, 1376 Lowacyn t.).
Srv. Lovčice, Loveč, Lovětína v Čechách.

ljub-
Luba (Ljub- a; srh.): příp. -ins: Lubín, přehl. Libín, z čenéž něm. Libein; nyní Libová Zábř.
Lubomír (Ljubo-mírь 1234): příp. -jó: Lubomíř, Luboměř Šternb. (1408 Lybomyrz DO); Hran.


ljud-


Srv. Lidice, Lidkovice v Čechách.

luder-

Z něm. Liuder, km. leudi.


Srv. Lideřovice v Čechách.

luk-

Z lat. Lucas; čes. Lukáš.


ljul-


ljut-

Lutona (Ljut-on-ja): příp. -ins: Lutonín (1261 Luthonin ex 14. st.).
Lutek demin. (Ljut-+skъ 1126): přípona -ovici: Lutkovice s přehl. Litkovice Brod Uh. (1412 Lytkowiczce DO), v. ljud-.


Selut (Se+jutъs) tvořené jako Selub, Semil a pod.; příp. -ici: Selutice, d e m i n. Seloutky Prostějov. (1353 Seluticz DO, 1464 z Selítk Půh.) V. § 10.

Srov. osob. Lutobor, Lutochléb, Lutomir, Lutomysl.


lys-

Sem patří Lysata, Lysek.


Srov. Lysovice v Čechách.
Odtud jest rus. Lugota.


Srv. Luženice v Čechách.

_Lhán_ (Laga−ač): příp. -ici: Lhánice Třebíč (1364 in villa dicta Lhanicze DB).

Srv. Lhán v Čechách, Lhenice t.

_mach−_

Tvořeno jako Vach z kmene počínajícího se ma−. V. § 3 e.

K němu patří mnoho jmen, na př. Mácha, Machek, Machna, Machota, Machuta, Mašata, Maščata, Mašek, Maška.


_Maš_ (Mach−aš), nebo tvořeno podobně jako Mach, ale přep. -š: příp. -ovici: Mašovice Znoj. (1131 Masouicíh); d. e. m. Mašůvky Znoj. (1406 in Massowkach DB).

Srv. Machov, Machovice, Mašov, Mašovice v Čechách.

_mak−_

_Mák_ příp. -ov: Makov Kunšt.

Srv. Makov v Čechách, Maków v Haliči, Mačice, Mačovice Makušín v Čechách.

_mal−_


_Malen, Malema_ (Mal−en, en−a 1143): příp. -ovici: Malenovice Hrad. (1337 Malenouicze); — plur. Maleny Litov., d. e. m. Maleny Výšk. (1408 z Malenek DB), zúžením Malínky, zkrácením Malinky.


**Malhosta** (Mal+gosta) tvořené jako Malhost; příp. -ici: Mallhotice Hran. (1318—26 Malhoticz), v. § 6.

**Malomír** (Malo+mirь): příp. -ici: Maloměřice (1210 Malomieritz) Brn.

Srv. Malče, Malčice, Malčín, Malechov, Malechovic, Malenine, Malenín, Malenovice, Malešice, Malešín, Malešov, Maletice, Malhostice, Malikov, Malín, Málkovice, Málov, Malnice, Malobraťrice, Malochyň, Malonice, Malotice, Malovice, Malovidy, Malešice, Malšovice v Čechách.

**man-**

Původu německého: Mann, osobního jména nebo appellativa; ale jisté to není pro všecka slovanská jména.

**Man** (Nekr. Podl.): příp. -ově: Manová Tišn. (1399 de Manow); v. § 14.


Srv. Mančice, Manetín, Maňkovice Maňovice v Čechách.

1. mar-

Cizí kmen, jevící se v Marie a odvozeninách: Mářě, Mařák, Mařan a j.

**Mařata** (Mar+eta 1218): příp. -ici: Mařatice Hrad. (1220 Maratiz).


2. mar-

Kmen cizí, z Marcus, čes. Marek, Mareš.

**Mareš** (Mar+išь 1088): příp. -oviči: Maršovice Krumlov (1368 Marschouicz DB); — příp. -ově: Maršov Dačice (1364 de Marschowa DB), Tišn. (1398 in villis Marssowa); Uh. Brod.

**Maršík**, demin. k Mareš (Marš+ičь 1115): příp. -ově: Maršíkov Šumb.

Srv. Markovice, Maršov, Maršovice v Čechách.
Z německého.


Srv. Markvarec, Markvartice, Markvatec v Čechách.

Martin-

Z lat. Martinus.


Srv. Martěnice, Martinice, Martinov, Martinovice v Čechách.

matěj-

Z lat. Mathias.


Srv. Matějov v Čechách.

med-


Medvedě (1389 Tom. Z.) z appell.: přípona -icí: Medvědice-Nedvědice Tišn. (1349 Medvidicz DB); nejisto, v. § 6.

měch-


Srv. Měchenice, Měchov, Měšetice, Měšice v Čechách.

měn-

Měna (Měn-a): příp. -ina: Měnín Litov., nyní Měník (1348 de Mienyn DO); Židli, pův. Měnice; v. § 15.

menhart-

Z něm. Meginhart, Meinhart.


mig-

Mihulka demin. k Mihule (Migul+řka): příp. -orici: Mihoulkovice Třebíč z Miholkovice, s dial. o; v. § 6.
mich-
Zkráceno z Michael; ale může být tvarem jako Vach (§ 16. 1e.).
**Mícha (Mich-a):** příp. -ové: Míchov, N. Město, Bosk.
Srv. Michovice, Mišovice v Čechách.

mikul-
**Míkulek demín. (Míkul+ik):** příp. -ici/: Mikulčice Hodon. (1131 Miculcici); Nykolčice Židl. (1337 Nycolczicz).
Srv. Míkovice, Mikulášov, Mikulovice, Mikulov v Čechách.

mil-
**Mil (1243):** příp. -ovici: Milovice Mikul. (1332 Milwitz).
**Míloš (Mil-opn 1052):** příp. -ici: Milonice Blánsko (1340 de Mylonicz); Výšk.
**Mílen (Mil-en; srbr.):** příp. -ové: Milenov Hranice (1353 Mylenow DO vedle Milanow 1353).
**Milata (Mil-eta 1052):** příp. -ici: Miletice, se zrušenou přehláskou Milatice Buděj. (1368 Mileticz DB).
**Milota (Milo-ta 1107):** příp. -ici: Milotice Hranice (1396 Miloticz), Kyj. (1360 Miloticz DO).
**Mílik (Mil-ikr 1115):** příp. -ové: Milíkov Vel. Mez. (1366 Milikow DB).
**Mílešna (Mil-es-a; 1240 Damroth):** příp. -ina: Milešín Mez. Vel.; N. Měs. (1377 Mylesyn DB); v § 15.
**Milhost (Mil-gost 1052):** příp. -je/: Milhošč, Milhošť Hrad., nespr. Milkôšť.

Srv. Milanovice, Milavče, Milčice, Milčín, Mileč, Milenovice, Milešov, Milevice, Milešín, Milevsko, Milčíves, Milčov, Milíkov, Milškovic, Milín, Milněnov, Milívice, Milněnovice, Milešovice, Miloštce, Miloštic, Milostín, Milotice, Milovanice, Milovice, Milžice v Čechách.

mir-, měr-


Mirota (Miro+ta 1078): příp. -ici: Měrotice, demin. Měřítky Kroměř. (1358 Myrotky DO); přípona -ins: Měrotín Litovel (1348 in Myrotyn DO), Rýmař.

Miroš (Miro+š 1052): příp. -ové: Mirošov N. Měs. (1353 in Mirossow DB); Val. Klob.


Srv. Miřejov, Miřenice, Miřetice, Miřetín, Miřkovice, Miřov, Miroslav, Měřín, Mirošov, Mirošovice, Mirotice, Mirošín, Miřovice, Miřovice, Miřovice, Bezmíř v Čechách.

mirtr-

Mistr: příp. -ici: Mistrčice Hrad. (1300 Mistrzicz).

Srv. Mistrovice v Čechách, Mistrzejowice v Haliči.

mir-

Zkráceno z Dimitr.

Srv. Mitrov, Mitrovice v Čechách.

mal-

Mladěj (Mlad-čj Pal.): příp. -ovici: Mladějovice Šternberk (1131 Mladeiouici); příp. -ové: Mladějov (1371 Mladieiov), Třebová.

Mladec (Mlad+ský): přípona -ová: Mladcová Hrad. (1397 Mladczowa DO), nesprávně podle výslovnosti Mlatcová.
Srv. Mladějov, Mladějovice, Mladíkov, Mladočov, Mladoňovice, Mladostov, Mladotice, Mladoušov, Mladovice v Čechách.

modr-
Srv. Modřovice, Modřejovice v Čechách.

moch-
Svořeno jako Vach od kmene počínajícího se mo-; v. § 31. e.
Mošna (Moch+na 1143): příp. -ová: Mošnov Jič. (1481 z Mošnova Půh.).

moj-
Mojata (Moj+eta): příp. -inž: Mojetín Olom., nyní Majetín (1318 Mogetín, 1352 Maietín); v. § 15.

mol-
České mod-
Srv. Modlany, Modlenice, Modlešovice, Modletice, Modletín, Modlíkov, Modlín v Čechách.

mor-
Na nižším stupni jest mer- a mýr.
Mor: příp. -ici: Mořice Přer. (1403 de Morzicz); Moravec N. Měs. (Mor+av+scy) (1374 in villa Moravcie).
Morín (Mor+iný): přípona ová: Muřínov Výšk. (v. § 14.), vedle nespr. Mouřínov.

Moraš (Mor+ašř): příp. -ici: Morašice Kruml.; v. § 6.

Mrila (Mril+a particip. pf.): přípona -ins: Mrlín, (1358 in Mrlyn superiori DO, 1365 de Myrlyn inferiori DO) na místě obou stojí nynější Mrlnínek (deminut.) Holeš.

Srv. Morašice, Mořina v Čechách.


Mtrak-

Srv. Mrač, Mračov, Mrakotice, Mrákov v Čechách.

Mrákota (Mrako+ta 1195): příp. ins: Mrákotín Dač. (1385 Mracotin DB).

Simrak (S₃-mrakř): příp. -ove: Soumrakov (1365 de Zumrakov villam Sumrakov DB), Telč.

Mysl-

Mysl: přísp. -ove: Myslová Dač. (1351 Myslow DB) Horní; Kostelní původně Myslovice (1253 Mislowicz), r. 1378 Myslůvka (Myslowka Wierdunkowa DB = M. Věrduňkova; tak slul majitel); demin. Myslůvka Dač.


Myslata (Mysl+řeta 1107): příp. -ici: Mysletice Dač. (1385 Mysleticz DB).


Myslech (Mysl+echř 1055): příp. -ovici: Myslechovice Litov. (1291 in Mysslechowicz); v. § 6.


Srv. Mysletice, Mysletín, Myslíč, Myslín, Myslotín, Mysovo, Mysovice, Nezamyslice, Přemyšlení v Čechách.

mach-
Můš (Mach+ji, nebo Mázš) jest snad stejného tvaru a původu jako Buš, v. § 3. g.; příp. -ovš: Mušov Mikul. (1332 Muschau).

Muchen (Mach+ën): příp. -ici: Mouchnice Výšk. (1350 de Muchnycz DO; 1390 zu Muschnicz t., 1406 z Muchnicz Půh.)

mat-
Mutina (Mat+in-a 1088): příp. -ici: Mutinice Hodon. (1251 Mutiniz); v. § 6.
Mutín (Mat+ën): příp. -ici: Moutnice Hust. (1300 in Mutheniz) z Mútenice.
Mutiš (Mat+iš 1052): příp. -ovš: Mutišov Dačice (1379 Mutyschow).
Srv. Mutějovice, Mutěnice, Mutice, Mutovice v Čechách.

madl-
Srv. Medlešice v Čechách.

mőn-
Srv. Pamětice v Čechách.

mőnji-

nad-

Srv. Nadějkov v Čechách.

nag-

Srv. Nahořice, Nahořín.

**nař**

*Našomr, Našimr* (Našo-+mir) : přípona -ici : Našiměřice Kruml. (1236 de Nasmariiz, 1244 de Naschmerische, 1236 de Nasmeritz); nesprávně Nasoměřice.

**něg**


Srv. Nežetice, Něžovice, Nížkov v Čechách.

**něm**

*Němota* (Němo-+ta 1107) : příp. -ici : Němotice, nyní Nemotice Výsk. (1327 de Nemoticz).

*Němata* (Něm-+sta) : příp. -ici : Němětice, Němetice Mezíř. Val. (1408 in Nemętycz).


Srv. Nemějice, Nemetice v Čechách.

**nen**


Výklad na str. 15 jest nevhodný.

**nes**

*Nesimr* (Nesi-+mir) : příp. -jó : Nesmiř Vel. Mez. (1365 de Nesmyerzie); v. § 17.

*Nesachleb* v. chlěb-.


Srv. Nesměřice v Čechách.

**něš**

Tvořeno jako Bůš v. § 3 g.
Nosí, od něhož jest Něšata (1088); přípona -ovici: Nešovice Jemn.; v. § 6.

nět-


nor-

Nor: příp. -ovici: Norovice Dač. (1369 Norowicz DB), ač může se zde myslití na zkratku z Norbert.

nos-

Srv. osobní Nosek, místní Nosálov, Nosétn, Noskov v Čechách.

nyr-

Srv. Nýřany, Nýrsko v Čechách; snad něm. původu (neu-).

nád-


odun-

Z něm. Odun, koř. auda-.

Odun, gen. Oduns, z čehož Odunec jako z Arnolts Arnolec
v. § 16. l. e, nyní dialek. Odonec, mylnou etymologii Vodonec Kruml. (1278 de Odunz, 1297 de Odunze, 1353 de Odunycz DB).

olbram-

Z něm. z Wulframmus.

Olbram (1210) příp. -ovici: Olbramovice Kruml. (1253 de Wulframiz, 1379 de Wolbramicz); — příp. -ici: Olbramice, nyní Ob- ranice Litov. (1368 in Olbramicz DO); — příp. -js: Olbramkostel Znoj, původně Wolframskirchen (1263 Wolframeskirchen).
Srv. Olbramovice v Čechách.
oldřich-
Z něm. Odalric, km. othal-.
Srv. Oldřichov, Oldříš, Oldřečice v Čechách.

ondřej-
Z Andreas.
Srv. Ondřejkovic, Ondřejov, Ondřejoves v Čechách.

opat-
Z abbass. Opat appell., ale ve významu osobního jména
srov. § 5.
*Opat*: příp. -ovici: Opatovice Židl. (1048 Opatovovicl), Výšk.
(1318—26 Oppathowicz); Třebová (1350 in Opatowicz DO); Hran.,
— příp. -ově: Opatov Třebišt (1289 Aboeue, 1359 de Aptaw).
Srv. Opatov, Opatovice v Čechách.

orl-
Srv. Orlov, Orlovice v Čechách.

os-
*Os*, z něhož jest Osěj: příp. -ově: Osová Mez. Vel. (1346
de Ossow, 1329 de Ossaw); Osová Bítěška, srv. vět-.

ostrov-
*Ostrovák* (Ostrov—akč): příp. -ici: Ostrovačice Ivanč. (1255
Ostrowachowic).

ot-
Z něm. Otto.
*Ota* (1193): příp. -ince: Otín Jihl. (1360 in Otyn DB); s při-
sutým v Votín Mez. Vel. (1398: in Ottyn DB) — správně Otín;
Otina ves nyní Otinoves Pluml. (1347 Ottenslag).
*Otaslav* (Ota—slav 1192): příp. -ici: Otaslavice Prostějov
(1287 Otaszowitz, 1309 de Othaslawicz).
Srv. Votice, Votín v Čechách.

otrok-
*Otrok* (1203): příp. -ovici: Otrokovice Hrad. (1131 Otro-
couicích).
Srv. Otročín, Otročice v Čechách.

pac-

Z něm. Basso.
Pac (1316): příp. -ove: Pacov, dle německého Punzendorf,
dříve Patzendorf; (1308 Paczendorf, 1316 Paczendorf, 1353 Paczow
DO, 1355, 1377 též).
Srv. Pacov v Čechách.

paduč-


pak-

Sem patří Pak, Pačej, Pakomil, Pakoslav a místní Pako-
měrice, Pačejov v Čechách.
Pakoslav (Pače + slavř 1219 slez. Damroth): příp. -ici: Pako-
slavice, Pačlavice Krom. (1159 Paceslavicí 1131 Pacezlauicí).

pal-

Paluňa (Pal + on-ja): příp. -ině: Palonín Zábř. (1353 Palo-
nyn DO).

Pátek demín. (Pál + i kř Nekr. Podl.): příp. -ovici: Pálkovice
Místek.
Palač (Pál + ač): příp. -ove: Palačov Jičín (1378 Palačow
DO).
Srv.-Palčice, Páleč v Čechách.

paš-

Tvořeno jako Buš (v. § 3. g); jest demín. Pašek.
Srv. Pašovice v Čechách.

pater-

Snad jest v souvislosti s lat. pater.
Patera, dosud příjmení; příp. -inos: Paterín Litov. (1351 de
Paterzin DO).

pavýl-

Z lat. Paulus.
Pavel (1057): příp. -ici: Pavlice Znojmo; — přípona -ovici:
Pavlovice Přerov, Výškov, N. Město (1351 de Paulowycz prope
Pernstain DB); Pavlovice Moravské — demín. Pavlovičky (1358
de Pawlowiczky DB); Hust., Olom., Osobl., Buděj. (1349 Pawlo-
wicz DB) nyní Pálovice v. § 6); — příp. -ove: Pavlov Mez. Vel.
(1358 Pawlow DB), Zábř., Mikul. dle něm. Polau-Polava, Palava (1347 de Pablow).

Srv. Pavlí̆kov, Pavlí̆šov, Pavlov, Pavlovic ve Čechách.

pěk-

Sem patří Pěč (DO), Pěčík.

Pěka: přípona -ina: Pěčín-Pičín-Pičín (1351 Pieczin, 1358 Pyeczín, de Pyeczína DB, 1399 z Pičína) Dač.


Srv. Pěčice, Pečice, Pěčín, Pečky, Pěčnov, Pičín v Čechách.

Pelhřim

Z lat. Peregrinus.

Srv. Pelhřimov v Čechách.

pěn-
Pěnka demin. (Pën-+ók̆-a): příp. -ici: Pěnčice Přer. (1131 Pencich); d e m i n. Pěnčíčky Přer. (1381 de parvo Penczicz DO);
Srv. Penčín v Čechách.

pěst-

petr-

Z lat. Petrus.


Srv. Petrášovice, Petříkov, Petřín, Petrkov, Petrov, Petroves, Petrovice v Čechách.

pikart-
Pikart; z gen. Pikarts české Pikarc, anal. Pikarec N. Měs.; v. § 16. l. e.

 piv-, pl-
Pita partcp. pf.: příp. -inš: Pitín Brod Uher. (1405 Pytyn Půh.).
Srv. Pitkovice v Čechách, Pivkovice t.

 plat-

plav-
Plávek demin. (Plav-čk; srb.): příp. -je:: Plaveč Znojmo (1234 Plavech).
Srv. Plavkonice v Čechách.

plén-
Sem patří srb. Pljen.

plěš-
Srv. Plešov, Plešovice v Čechách, Pleszów v Haliči.

plumen-
Německý koř. bloma, os. Pluoma, Pluma.

pajas-
Stažené v pás.
Pokoj-
Pokojar (Pal.): příp. -oviči: Pokojovice Třebíč (1327 Pokojowicz); — příp. -ově: Pokojov N. Město.

pol-

pop-

popel-
Srv. Popelov v Čechách.

por-

pot-
Z něm. Bodo, Poto, čes. Pota.

pozd-
Pozdčeh (Pozdĉeh 1204 slez. Damroth): příp. -ovy: Pozdčehov Holeš. (1367 Pozdchiehow), v. též zd-.
Srv. Pozdýněv Čechách.

prak-
Práč Znoj. (1344 Pracsch) v. prat-a § 17.
Srv. Práče, Práčov v Čechách.

prask-
Praskl partcp. pf.: přípona -ici: Prasklice Kroměříž (1355 Prasklicz).
prat-


Srv. Pracejovice v Čechách, Prackov t.

prav-


Srv. os. Praveš, Pravoňa, místní Pravonín Pravíkov, Pravovice, Pravětice v Čechách.

prěd-


prěk-

Srv. Přečice v Čechách.

prěš-

Přesnota (Prėšno-1a): příp. -ici: Přesnotice Hustop.

prěš-

Přeš (Prėch+1v; Přeč Pal.), tvořeno jako Bůš, v. § 3. g příp. -ovic: Přešovice Kruml.
Srv. Přeštice v Čechách (z os. Přešek), Přešín, Přeštěnice t.

prim-

Z latinského Primus; Damroth uvádí osobní Prima 1300, Primko 1295.

Primata (Prim+eta): příp. -ici: Přímětice Znoj. (1220 Primetitz, 1239 Primetiz, 1243 Primeticz, 1268 Premitcz, 1293 Primitycz, 1325 Premiticz, 1365 Przemietycz DB). Doložené Przemietycz může být dialektické. — Myslit by se mohlo také na osobní Přemata, od Prém a Přímětice vykládalo by se zúžením z Pře-
mětice. Na km. přem- by ukazovaly dva starší doklady z r. 1268 a 1325: Premntic; ale nejstarší doklady mají i.
Srv. Přím v Čechách.

pros-
Pro sina (Pros-+in-a 1235); příp. -ici: Prosinec, Hran., dial.
Pro senice (1275 de Prosinic); d e m i n. Prosiničky Hran. v. § 6.

Pros ata (Pros-+cta): přípona -inə: Prosčtiny-Prosetín Kunštát
(1390 in Prossytyyn DB); Mez. Vel.

Pro sek demin. (Pros-+1kə Pal., 1204 Damroth): příp. -ovici:
Proskovice Ostr.

Pro simir (Prosi-+mirə 1212); příp. -ici: Prosimřice, Prosim-
meřice (1226 Prozimeriz), mylnou etymologii Prostmeřice Znoj.
(něm. Prosmericz); v. § 6.

prost-
Prostěj (Prost-+čjə 1052); příp. -ovə: Prostějov, dříve Pro-
stějovice (1131 Prosteiouich, 1213 Prosteyow); d e m i n. Prostě-
jovičky (1384 Prostjejoviczk DO).

O prost (O-prostnə): příp. -ovici: Oprostovice Holeš. (1373
Oprostowicz DO; 1368 de Zoprostowicz t.)
Srv. Prostějov v Čechách.

protiv-
Srv. os. Protiva, Protiven, místní Protivín v Čechách, Pro-
tivice t.

prus-
Prusy Moravské (1349 in Prusiech DO) a P. Německé (in villa
Praus 1349 DB); příp. -janin: Prušany, dem. Prušánky Hodon.

Prusynowicz DO); d e m i n. Prusinky Přer.
Srv. Prusice v Čechách.

prčch-
Prček demin. (Prčch-+1kə): příp. -ici: Prčšeč-Prštice Brno
(1360 Pirschicz DB).
Srv. os. Pršk (1215).

ptak-
puc-
Z německého Puzo, km. boz.-
*Puc*: příp. *-ovž*: Pucov Třebíč (1349 Putczaw DB, 1356 Puczow t.).
pukl-
Z něm. Buckel, km. bug.-
pust-

pýn-
Srv. Pňovičky v Čechách.

rad-
*Rada* (Rad-a Nekr. Podl.): příp. *-ins*: Radina ves, nyní Radňoves Vel. Mez. (1364 Radyna wes, DB); v. § 15.
*Radonja* (Rad+on-ja; Radoň Pal.): příp. *-ins*: Radonín Třebíč, N. Město (1346 de Radonym).
*Radik* (Rad+ıkę Nekr. Podl.): příp. *-ovž*: Radškov Hran. (1371 Radykow), Olom.
*Radeš* (Rad+ęšę): příp. *-ins*: Radešín N. Město (1407 de Hradessyn DB, 1409 de Radysyn t.).
Radl, snad s něm. koncovkou (srv. § 17.): příp. -ici: Radl-

dice Dačice.
Radoš (Radoš+šь1 1132): příp. -ovš: Radošov Třebíč.
Radošek demin. (Radoš+šь1kь Nekr. Podl.): příp. -ovš: Ra-
doškov Mezn. Vel.
Radiš (Radiš+šь1; Radiša 1052): příp. -ovš: Radišov Třebová
(1379 de Radischow).
Radimír (Radi+šь1mьrь 1222): příp. -je: Radiměř Třebíč.
Radomil (Radomil+šь1mьrь 1230): příp. -ovš: Radomilov Šumb.
(něm. Radomühl).
Radoslav (Radoslav+šь11 1101), Radslav, Raclav: příp. -ici:
Radslavice Výšk. (1318—26 Raczlabs), Přer. (1393 Raczlavicz);
Mezn. Vel.: Horní, Dolní; demin.: Radslavičky Výšk.
Otrad (Otrad+šь1 1088): příp. -ici: Otradice Třebíč, nespr.
Otracice (1209 Otradiz, 1365 de Ottradicz DB), Ondatrice Výšk.
v. § 6.
Voděrad (Vodě+radь Pal.): plur.: Voděrady Kunšt. (1349
de Vodierad DO).
Zárae (Za+rada): příp. -ici: Zarazice Hrad.
Radoslav (Radoslav+šь1stьž 1052): příp. -ici: Radostice Brn. (1350
in Radosticz); — příp. -ins: Radostín Mezn. Vel. (1365 Radostyn
DB).
Radovan particip. pass. (1088) — Radvan (pol. Radwan):
příp. -ici: Radvanice Hran. (1404 v Radvanicích); srv. Radvanov
v Čechách.
Ohledně Račic v. § 6. a srv. rak.-
Srv. Radboř, Radeč, Radechov, Radějov, Radějovice, Rade-
nice, Radefn, Radešice, Radešín, Radešov, Radětice, Raděún,
Radeč, Radíhošť, Radíkov, Radíkovice, Radím, Radimovice, Radín,
Radinov, Radkov, Radkovic, Radkyně, Radlice, Radlovice, Rad-
meřice, Radnice, Radňov, Radobice, Radomilice, Radomyšl, Radon-
icce, Radonovice, Radošice, Radošín, Radošovice, Radotín, Radouň,
Radouš, Radovesice, Radůvovice, Otradov, Otradovice, Voděrady,
Radostice, Radostov, Radostovice, Radvančice, Radva-
nice, Radovanov, Radovanovice v Čechách.

rach-
Rach (Pal.) tvořené jako Vach v. § 3. e; Rašek demin.
(Rach+šь1kь1 1248): příp. -ovš: Raškov Šumb. Může být však také
v souvislosti s Vražek (1186), neboť šk zní jako šk a v se často odsouvá (1397 Wraskow DO, 1447 Rasskow t.); v. § 14.


raj-
Srv. Rájov v Čechách.

rak-
Rak (1088): přípona -ici: Račice Kruml. (1356 Racic DB, 1349 Radschycz); Výšk. (1227 Ratsici, 1375 Radsicz); N. Město; 
srv. rad-, v. § 6. — příp. -ovë: Rakov Hran., Raková Litov.; snad 
Rakoví Tišnov (zúžením z Rakové).
Rakeš (Rak-šë): příp. -ici: Rakšice Kruml. (1234 Raksice).
Srv. Rakov, Rakvice, Rakovník v Čechách.

rakv-

ram-

ran-
Ranošír (Rano-žirë 1174), lat. Ranocerus, Rancírus, z něhož 
opět Rancir: příp. -ovë: Rancířov Buděj., (1303 Rancyrow), Jihl.; 
v. § 14.
Srv. Rančice, Rankov, Rankovice v Čechách.

rajpot-
Německé Raginbod—Rainbod, nebo Reginbod—Reinbod, koř. 
ragan (Förstemann 1226).
Rejpota: příp. -ina: Rejpotin, něm. Reitendorf Šumb. (1391 
Reypotendorf).
rapot-
Srv. Rapotice v Čechách.

rat-
Srv. Rad.-
Srovn. Ratboř, Ratěnice, Ratiboř, Ratibořice, Ratměřice v Čechách.

recman-
Asi z něm. Rätzmann, km. rad-, osobní Razo, Rezo.

řehoř- v. gregor-

řep-
Srv. Řepín, Řepeč, Řepšín, Řepčice v Čechách.

reš-
Německé Resch.

řez-

rik-
Z německého Rik, Riko (koř. ricja-).
*Ričan* (Rič- + an z Rič = Rik- + j): plur. Říčany Ivančice (1237 Richan, 1245 de Ritchan). Vykládáti z Řiečany od appell.
řeka jest těžko, poněvadž už z první polovice 13. století máme v oněch dvou dokladech i.

Říkona (Rik-on-a) nebo Řikoňa: příp. -ina: Řikonín Tišn. (1371 de Srzikonyyna).
Srv. Říkov, Říkovice v Čechách.

rim-
Z Hřím, které jest zkráceno z Pelhřím (Peregrinus), nebo z německého Rim, Rímo, koř. Rim.

Srv. Římov, Římovice, Rymáň, Hříměždice v Čechách.

rip-

rod-
Rodek demin. (Rod-škř Pal.): příp. -ově: Rodkov, nespr. Rotkov N. Město,
Srv. Rodinov, Rodov v Čechách.

rog-
Sem patří Rož, Rožneta.
Srv. Rožatov, Rožnov v Čechách.

roj-
Rojata (Roj-eta): příp. -ina: Rojětín, Rojetín Tišn. (1354 in Rogietyn DB).
Srv. Rojice, Rojkovice v Čechách, Rojatyn v Haliči.
ros-
Rosa: příp. -ici: Rosice Ivanč. (1321 de Rossicz).
Srv. Rosice v Čechách.

rost-
Rostin (Rost+im): příp. -ici: Rostinice, nyní Rostěnice Výšk. (1131 Rostinicih, 1335 Rostenicz); v. § 6.

rud-

Kmen německý.
Rudel (něm.) příp. -ici: Rudlice Znoj. (1365 Rudlicz).
Rudík (něm.) příp. -ov: Rudíkov Mez. Vel. (1234 de Rudwico, 1358 Rudwicov DB); v. § 14.
Srv. Rudoltice v Čechách.

runar-
Asi z německého, koř. runa-, z něhož jsou osobní Runo, Runfrid, Runjer a t. d.
Runár (Run+ar): příp. -ov: Runárov (1351 Runarzow DO).
Litovel.

ruprecht-
Německé.
Srv. Ruprechtice v Čechách.

rus-

Srv. Rusín, Rousinov, Rousovice v Čechách.
Rusá (Rus+a 1180): příp. -ina: Rusín Osobl. (1331 Rusín).
Rúšta (Rus+imn Pal.): příp. -ov: Rousínov Výškov (1387 Russinow).

ryb-

rychat-
Německé.
Rychalt: příp. -ici: Rychaltice Míst.
rychl-
Snad z něm. Richel, koř. ricja- (Fürstemann 1256).

rychtar-
Appellativum, ale ve smyslu vlastním, jako kněz, opat, v. § 5.; z něm. Richter.
Rychtář: příp. -ově: Rychtářov Výšk.

rymar-

rab-

rach-

red-

sad-

sed-
Sedleš (Sedl+ešš): příp. -ovici: Sedlešovice Znojmo (1190 Sedlesovici).


Sezema (Sez+im-a, připodobněním Sezema; starší doklady zní Sezema, srv. Erben Reg.): příp. -ina: Sezemín Nové Město v. § 15.
Svěsédlo (Své+sedš): příp. -ici: Svěsedlice (1370 Svedeslicz 1389 Swessedlicie) Olom., nesp. Svideslice.
Srv. Sedlejovice, Sedletín, Sedlíkovic, Sedlovice, Sezemice v Čechách.

salav-

Cizl.  

sas-

Sasa tvořeno jako Uhra (1174, 1228) (Sas+a): příp. -ins; Sasina Bosk. (1368 Zassina DOL., 1447 Sassyna t.).

sav-

Sava: příp. -ins: Savín Litov. (1355 Sawyn DO, 1365 Zewn t., 1376 Sabyn t., 1379 Sawyn DO).

scěp-

Ščepek demin. k Šcep, jež jest zkratka ze Šcepán (Stephanus); k němu patří též Šcepata; příp. -ovš: Ščepkov, Štěpko Buděj. (1365 Czepkaub DB).  
Srv. Štěpánice, Štěpánov, Štěpánovice v Čechách.

sěja-

Vsěta (Vs-sět-a): příp. -ins: Vsetín; v. § 15.

sěm-

Srv. Semčice, Semeč, Semechnice, Semice, Semonice, Semovice v Čechách.

sěn-

Srv. Senomaty, Senožáty v Čechách.

slbot-

z něm. Sigebootho; Siboto 1087. Z něho povstalo české Žipta a Šebeta; příp. -ins: Žiptín Třebová (1365 villam Sybothinam DB, 1398 Zypotyn DO); příp. -ovš: Šebetov Bosk. (1249 ad Sibotonis villam, 1409 z Šebetova Půh.).

sighart-

Německé Sigehart; příp. -ici: Zigartice Šternb. (1394 Sighartau, 1408 Zygartice DO).
siv-

skor-
Skoron (Skor+on+c Nekr. Podl.): příp. -ici: Skoronice Kyj.
(1322 Skoroniccz).
Skorota (Skoro+ta Pal.): příp. -ici: Skoročice Tišn. (1309
de Skorothic); příp. -ins: Skorotín Jič.
Srv. Skoranov, Skorenice, Skorkov v Čechách.

skržb-
Skrben (Skřb+en c 1107): příp. -jo: Skrbeň Olom. (1176
Skrben, 1355 Skyrben DO).
Srv. Skrbčíč v Istrii.

slav-
Slav jest ve složení, jako Jaroslav a pod.; příp. -ici: Slavice
Třebič (1371 Slawicz DB); demin. Slavičky Třebič.

Slavoň (Slav+on c 1167): příp. -ici: Slavonice Dač. (1358
Slawonicz DB); příp. -ově: Slavoňov Zábř. (1318—26 Slawanow).

Slavena (Slav-on+j): příp. -ins: Slavenín Olomouc (1131
Slauony).

Slavata (Slav+eta 1181): příp. -ici: Slavětice Kruml. (1366
de Slawaticz); — příp. -ins: Slavětíč Litov. (1368 Slauetin DO),
Buděj.

Slavek demin. (Slav+ek 1238): příp. -ovici: Slavkovic N.
Město; — příp. -ově: Slavkov Výšk. (1361 Slawkow DB); Hran.
(1349 de Slawkow DO), Holeš., Hrad.

Slavík (Slav+ik 1115): příp. -ovici: Slavkovic Výškov
(1387 in Slavykowicz); Buděj.; — příp. -j: Slavič Hran. (1353
Slauicz DO).

Slavíka (Slav-ik+a): příp. -ins: Slavičín Val. Klob. (1256
Zlawizin).

Slavíbor (Slavi+bor): příp. -j: Slaviboř, nyní Slejboř Dač.
v. § 17.

z Přejaslavice (1131 Preiazlauici, 1318—26 Praslawicz).
Srv. Slavče, Slavětice, Slavětíč, Slavhostice, Slavice, Slaví-
kov, Slavíkovic, Slavíky, Slavín, Slavkov, Slavkovic, Slavníč,
Slavoňov, Slavoňovice, Slavošov, Slavošovice, Přáslavice v Čechách.
slug-

Sluha, s nímž souvisí Služen, Sluhota, Služata, Služek a j.; příp. -ins: Služín Pluml. (1131 Slusine).
Srv. Sluhov v Čechách.

sluch-

Srv. Sluštice v Čechách.

smil-

Smil (1051): příp. -ovše: Smilov Libava.
Srv. Smilovice, Smilkov v Čechách.

smol-

Sem patří srb. Smoljan, Smoljana, Smolko, Smolka.
Srv. Smoleč v Čechách.

smrž-

Smř, dosud přjmení; příp. -ici: Smržice Prost. (1131 Smer-sich); příp. -ovše: Smržov Třebová (1318—26 Smrzow), Kunštát.
Srv. Smržov, Smržovice v Čechách.

sněg-


sob-

Soběl (Sob+čél): příp. -ici: Sobělice Krom. (1320 Sobielicz); v. § 6.

Sobol (Sob+olum); přípona -ici: Sobolice, demin. Sobůlky Kyj. (1358 de Sobolek DO).

Sobota (Sobo+ta): příp. -ins: Sobotín Šumb. (1351 Sob-e-cinna, 1399 Sobothein); svr. dem. os. Sobotka (Pal.).

Sobuta (Sob+ut-a): příp. -ovici: Sobutovice, nyní dialekt Sobotovice Židl. (1258 Sobutowitz, 1341 Sobutowicz); v. § 6.

Soběch (Sob+echs) nebo Soběš (Sob+šči): příp. -ici: Soběšice Brno (1286 Sobesiczi); demin. Sobíšky Přer.

Sobáč (Sob+achu); příp. -ovše: Sobáčov Litovel, nesprávně Zobáčov (1351, 1355, 1365 Sobaczow DO); v. § 14.
Sobčchleb (Sobě-+chlebъ): pl. Sobčchleby Hran. v. § 19.
Soběsuk (Sobě-+sakъ): pl. Soběsuky Krom., v. § 19.
Srv. osob. Sobek, Sobata.

spěl-
Spělek demin. (Spěl-+lкъ); příp. -ovъ: Spělkov N. Město.

spyt-
Odtud Spytá, Spytihněv.
Spýtъ, tvar jako Bůš, v. § 3 g; příp. -ovъ: Spýšov Blánsko, dialek. Spěšov (1390 Spisschow).
Spytihněv (Spyti-+gněvъ 1057): příp. -jъ: Spytihněv, nespr. Spytinov Hrad. (1052 Zpitigneuv.)
Srv. Spytice v Čechách.

sta-, stav-
Stálek demin. (Stal-+lкъ; srb. Stao); pl.: Stálky Znoj., též Křtálky zváno, německy Stallek, v. § 14.
Staven (Stav-+enъ): příp. -ici: Stavenice Zábř. (1371 Stawenicz).
Stavěš ((Stav-+či) nebo Stavěch (Stav-+čkъ): příp. -ici: Stavěšice Kyj. (1366 de Stawiessicz Kyj.).
Stavěk (Stav-+lкъ); příp. -ici: Stavíkovice, Tavíkovice Kruml. (1358 Tawikouicz DB); v. § 6.

star-

stoj-
Stojka (Stoj+ik-a): příp. -inčn: Stojčín-Stojčín (1371 Stoge-
czin DB, dia1.)
Ostojek demin. (O-stoj+ik 1052); příp. -ovici: Ostojkowicz
Buděj. (1327 Ostoikowycz).
Srv. Stojanovice, Stojslavice v Čechách.

ston-
Stonar (Ston+ar): příp. -ovč: Stonar wv (1349 Stonarn DB; 1367 Stonarzow) Dač.

strab-
Straben (Strab+enč): příp. -ici: Strabenice Krom. (1350 in
Strabenycz).

strach-
Strachuj (Strach+ujč): příp. -ovč: Strachujow N. Měs. (1361
Strachuyaw).
Strachon (Strach+onč): příp. -ovici: Strachonovice Dačice
(1353 Strachonowycz DB).
Strachota (Stracho+ta 1228): příp. -ici: Strachotice Znoj.
též Strachotín, něm. Rausenbruck (1190 Strachotin, 1226 Strachoti-
tiz); příp. -inč: Strachotín Hust., něm. Tracht (1176 Strachotín); v. § 6.
Srov. Strachovice, Strašice, Strašnice, Strašnov, Strašín v Čechách.

straž-, strág-
Strážek demin. (Straž+ik 1204 Damroth): příp. -ovč: Straž-
kov, nyní Stražek, něm. Straschkau N. Město (1358 Strazkow DB, 1364 Stražek t.)
Střieže (Střez+juč; Střiez 1130): příp. -ovici: Střižovice Krom.
(1365 Strpezucie DO, 1406 Strzizowicz Půh.); příp. -ovč: Střžov
Třebič (1398 Stržewoz); Jihl., Olom. (1358 Strzezow).
Srv. Strážkovice, Stražov, Stražovice, Střížkov, Střížov, Stři-
žovice v Čechách.

strčl-
Postřelim (Po+strčl+imč): příp. -ovč: Postřelimov, lépe než
— 125 —
nynější Postřelmov Zábřeh (1349 Postrzielimow DO); demin. Postřelmůvek Zábř. (1361 in Postrzielimowczi).
Srv. Střeleč, Střelohostice, Střelitov v Čechách.

**stroj-**

Srovn. Strojek, pol., bulhar., srbsky Stroj; místní Strojetice v Čechách.

**strap-**

*Strupiša (Strap+iš-a) k Strup; příp. -ina: Strupišin Kruml., dial. Stropešín; Zábř., není-li od Strupša (Strap+iša, 1447 Strup-sín DO), tak že by se zval Strupšín; v. § 15:*

**strčmen-**

*Střemená (Strčmen+a 1215): přípona -ina: Střemenín, nyní Střemeničko Litov., v. § 12.*

**styr-**

Něm. koř. stiuri, os. Stur a t. d.

**Stýr**: příp. -ovicí: Stýrovice Hustop. (1322 Styrouicz, 1330 Styrowicz; vedle: 1323 Styrozouicz, 1324); z toho změnou ý v aj Stajrovice (1392 Steirwicz) a dále Starovice (1383 Starobitz, vedle 1356 Starzowicz); demin. Starovičky Hustop.

**stap-**

*Stupiš (Stap+iš-): příp. -ici: Stupišice Kruml., dial. Stopešice (1312 Stopischicz, 1370 Stopyssicz); v. § 6.


**Postup (Po+stapř)**: příp. -ici: Postupice, demin. Postoupky Kroměříž.

**Ústup (U+stapř)**: příp. -ova: Ústupov, nyní Ústup Kunšt. (1374 Vstupow).
Srv. Neostup, Zástup; místní: Stupčice, Stupice; Postupice, Neustupov v Čechách.

**střbl-**


**such-**

**Such**: příp. -ouva: Suchov Hrad.; — příp. -ici: Sušice Přerov (1360 Susicz DO).

**Suš (Such+iš 1115)**: příp. -ouva: Sušová, demin. Sušovka-Sušůvka — dial. Šošůvka Blán.; v. § 10.
Suchon (Suchon-ony): příp. -ici: Suchonice Olomouc (1364 Suchonicz).

Suchota (Suchon-ta): příp. -ina: Suchotín-Sychoťn Kunštát;
v. § 15.

Srv. Suchomasty, Sušetice v Čechách.

Sul-


Sulík (Sul-ik Nekr. Podl.): příp. -ova: Sulíkov Kunštát (1374 Sulicow DO).


Srv. Sulice, Sulovice v Čechách.

Sur-, syr-

Surov: příp. -ici: Surowice, nyní Syrowice Židl. (1294 Zuro-wiz); Buděj. (1365 Surouicz DB).


Svar-


Srv. Svárov v Čechách.

Svět-


Svin-


Svinoš (Svino-šь): přípona -ici: Svinosice Tišnov (1211 Svinosici).
Srv. Svíny, Svinčany, Svinětice v Čechách.

svoj-

Svojan (Svoj—anš; Svoj 1078): příp. -ovš: Svojanov, staž. Svánov (nespr. Svanov) Třebová (1320 Czwoyovanow, 1382 Swano—now); v. § 14.
Srv. Svojanov, Svojetice, Svojšice v Čechách.

svět-

Svatobor (Světo—boršt 1078): příp. -ici: Svatobořice Kyjov (1355 Swathoborzicz).
Srv. Svatonice, Svatonovice v Čechách.

svrč-

Svrč (Svrk—jř; Svrk 1201); přípona -ovš: Svrčov Hranice, Čvrčov Přer. (1391 Swrczow DO); — příp. -ovici: Svrčovice— Čvrčovice Kroměř. (1358 Swerczowicz DO), Židl. (1351 Swers—sowycz DB).
Srv. Čvrčovice, Čvrčoves v Čechách.

sýk-


sád-

Súdomir (Sádo—miršt 1195): příp. -ici: Sudoměřice Hod. (1368 Czudomyrycze DO).
Srovn. Sudín, Sudislav, Sudislavice, Sudkovic, Sudoměř, Sudoměřice, Sudovice, Sudislavice v Čechách.

snon-

Snowid (Snon—vidš); demin. pl. Snovidky Výšk. (1360 de Snowitka DB, 1371, 1376 de Snowidek t.).
Srv. Snowidów v Haliči.
Srbb-
Jméno původně národní.
Šaf-
Souvisl s něm. schaffen.
Sach-
Srv. Šachov, Šachotín v Čechách.
Sam-
Cíží.
San-
Souvisící se sthornněm. schônen.
Srv. Šanov v Čechách.
Šar-
Sard-
Něm. Scardo.
Šard: (1248) příp. -ici: Šardice Kyjov (1320 de Scherdicz, 1370 Schildicz); — demín.: Šardíčky Výšk.
Sat-
Stněm. Scato.
Seb-
Zkráceno ze Šebestlán.
Srv. Šebáňovice v Čechách.
šer-
Šerék demin. (Šer-+ek), gen. Šerka: příp. -ovici: Šerkovice
Tišn. (1349 Sercikowycz DB, 1371 de Scherkowicz DB).
Srv. Šeřeč v Čechách.

šíber-
Souvisí asi s něm. schieben.

šim-
Zkráceno ze Šimon (Simon).
Šimek demin. (Šim-+ek Pal.), dosud příjmení; příp. -ove
Šimkov Buděj.
Srv. Šimantov v Čechách.

šlap-
Šlapán (Šlap-+an Slap 1391 Mareš): příp. -ici: Šlapanice
Brn. (1261, 1306 Slapanicz; 1296 Lappanicz).
Srv. Šlapanice v Čechách.

šon-
Z německého; srv. schonen.
Šon: příp. -ove: Šonov Brod Uh. (1361 Schonow, 1367
Schonaw), nyní Šanov.

štít-
Štit (1088) — ščit; srv. pol.; příp. -ovici: Štítovice, dial,
hanácky Štětovice Prostěj. (1371 Szetowicz DO, 1365 Sczyetowicz
DO); v. § 6.
Srv. Štitov v Čechách.

šum-
Šuma (1088): příp. -ici: Šumice Výšk. (1353 in Schymycz
DB), Kruml., Brod Uh.

švab-
Šváb 1322 jméno národní; příp. -ove: Švábov Jihl.
Švaben (Švab-+en): příp. -ici: Švábenice Výšk. (1309 de
Swabenicz).
Srv. Švábinov v Čechách.

tas-
Z latinského Protasius.
Tas (1214): příp. -ovici: Tasovice Znoj. (1234 Taszouiz),
Srv. Tasice, Tasov, Tasovice v Čechách.
tat-

Taten (Tatĕn): příp. -ici: Tatenice Zábř. (1268 Tetnic 1360 Tetnicz DO, 1464 Tatenicze DO.); srv. tet-
Srv. Tatobity, Tatouňovice v Čechách.

těch-

Těš nebo Těša (Těch+jě; Těša 1052): příp. -ovs: Těšov Brod Uh. (1298 Tieschow).
Těšan (Těš+anš): plur. Těšany (1349 Cezsann DO, 1368 Tyessan); d e m. Těšánky.
Těšata (Těch+ct-a 1078): příp. -ici: Těšetice Znoj. (1260 Testiz); Olom. (1308 Thesgeticz).
Těšk (Těch+jč 1107): příp. -ovici: Těškovejc, nyní Stoškovic na louce Znoj. (1354, 1369 Teckwicz, 1351 Teziowycz DB, 1371 Tossikowicz DB); v. § 6; příp. -ovs: Těškův Šternb. (1314 Tiessikowa Lhota).
Útěch (U+těch 1143): příp. -ovs: Útěchov Brno (1371 de Vtyechowa DB.), Třebová (1365 Uthyksdorf).
Srv. Těchlovice, Těchnice, Těchobuz, Těchoraz, Těšovice, Těšov, Těšnov, Těšnice, Těšín, Těšetín, Těšenov, Těchařovice, Útěšov v Čechách.

tek-

Sem patří Tečen (1181).
Teč (Tek+jś): příp. -ovici: Tečovice Hrad. (1350 Tecczwicz, 1362 Theczschowicz). Může však patřit i k tet-, os. Telek-
Teleč, příp. -ovici: Tetčovice a podle výslovnosti Tečovice.

tel-

Telek demin. (Tel+jč): příp. -jś: Telč (1207 Telci, 1367 Thelcz).

Telček demin. (Telč+jč 1398 Mareš), analog. Teleček: příp. -ovs: Telečkov Mez. Vel. (1370 Teleczkov); srv. appel. telček-
Srv. Telčice, Teletín v Čechách.
těm-
Z něm. Temmo, Tamma.
Těma (1052), Těm: příp. -ici: Těmice, nyní Temnice Hrad.; v. § 6.

tet-
K tomu patří Tet, Teta, Tetřk.
Telata (Tet-čta): příp. -ici: Tetřtice Kroměříž (1360 Tetečicz DO).
Srv. Tětětice, Tetín v Čechách.

tik-
Snad z něm. Tika, koř. thih-.
Tika: příp. -ovici: Tikovice Brno (1348 Stikobicz = z T.; 1373 Czicowicz DB dial.).
Srv. Tikov, Tikovice v Čechách.

tlumač-
Tlmač, Tlumad: příp. -ová: Tlumačov Hrad. (1131 na Telmacoue, 1261 Tlumachow).

tok-
Od něho Toček.

tov-

trap-
Těžko rozhodnouti, zdali kmen jest slovanský či německý.
Trap: příp. -ici: Traplice Hrad. (1250 Trapliz, 1380 Traplicz) se vsútým 1, jako hrable, Liblín, odvozuje-li se ze slovanštíny. (Srv. § 17. sub Litovel); jinak od něm. Trapel, koř. drab-.

trb-
Třeben (Tréb-čen 1052): příp. -ici: Třebenice s předsutým s Střebenice Kruml. v. § 6.
Sem patří snad též Řevnovice Přer., v. § 6. u Dřevnovice.


*Třebek* demin. (Tręb+æk 1088) příp. jš: Třebeč, 1244 de Trebecz, 1315 Trebecz, zdoušen 1335 Trebic  Třebič); v § 17.


*Třebohost* (Tręb+æost Pal.): příp. -ici: Třebohostice, mylnou etymologii Dřevohostice Holeš. (1358 Drzewohosticz DO); v. § 6.


*trošk-


Srv. Troskovice v Čechách.

*třeb-

Sem patří Trsa, Trsen, Trsněj.


Trš 1398 Mareš příp. -ovici: Trsovice, z čehož snad Trusovice, kde u jest průvodní samohláška (1360 Trussouicz DO); v. § 6.

Srv. Tršice v Čechách.

*třeb-


*Trubeck* demin. (Træb+æk): pl. Troubky Přer. (1354 Trubka, 1401 z Trůbek), Krom.

Sem patří Troubsko Brn., příp. -sčko.

*tuch- z tach-


tul-
*Tuleš (Tul-eš): příp. -ici: Tulešice Kruml. 1366 Tuleschicz*.


tvor-
*Tvor (pol. Twor): připona -ovici: Tvorovice Přerov (1374 Tворович).* 


tvrd-
*Tvrdoní (Tvrdon-ony Nekr. Podl.): příp. -ici: Tvrdonice Hod. (1270 de Twardonicz).* 


ty-

Z něm. Dillo. 


tač-


tag-


tap-

Tup: připona -ová: Tupec (1353 de Tupcze DO); nynější Tupesy je plurál tvořený z neznalosti (místo Tupce s dialekt. změnou e v s).

ucman-

Německé Uzman, koř. ud-.

Srv. Ucmanice v Čechách.

**uch-**

**Besuch** (Bez+uchb): příp. -ovš: Bezuchov Hol. (1371 Besuchow DO).

**ul-**

**Úla** (Ul+ a 1423 Mareš, Úl 1287, od něhož Uleš 1131), přípona -ínš: Ulín, s přisutým h Hulín (1322 in Hulin, 1365 de Viin DB); v. § 15.

Srv. Hulice, Hulín v Čechách.

**um-**


**un-**

**Una** (Un+a): příp. -ínš: Unín Tišn., s přisutým h Hunín (1349 Vynyn).

**Unan** (Un+am): příp. -ovš: Unanov Znoj., dříve též Unov (1307 villam Vnow); v. § 14.


**Uněš** (Un+sčb 1207): příp. -ovš: Unšov, (1323 Vneschow, 1339 Onschow dial. o za u); v. § 14.

**Unič** (Un+ik+ja): příp. -ovš: Uničov, s vysutým i: Unčov (1353 Vnicov).

**Unorad** (Un+rad): příp. -jč: Uneraz Třebová (1258 Unracz, 1365 Vnracz); nespr. Umirázka; v. § 10.

**Unadu** (Un+cd-a): snad odtud Údanek, německy Undangs Třebová (1408 Undansk, 1398 Vndankx DO).

Srv. Únětice, Unhořš, Uňovice v Čechách.

**urban-**

Z latinského Urbanus.

**Urban**: příp. -ovš: Urbanov (1355 Vrbanow DB).

**Urbanek** demin.: příp. -jč: Urbaneč, jak svědčí něm. Urbantsch; starší doklady spíše pro Urbanec (1349 DB Vrbans), ač ez může = č (1363, 1351 Vrbancz, 1365 de Vrbanczie).
agr-
**Uher** (1135): příp. -ici: Uhřice Krom., Výšk. (1368 Whrzech prope Wyschaw), Třebová, Kyj.


Srv. Uhřice, Uhříněves, Uherce v Čechách.

ag-

**Ús.** příp. -ově: Úsov Zábř. (1269 Vssow, 1318—26 Hussowa).

**Úsopek** (Asö+pekš): příp. -jě: Úsopeč, z toho Hustopeč; v. § 17.; Hran.


az-


vad-

**Rozvad** (Roz+vad 1052): příp. -ovicí: Rozvadovice Litovel (1399 in Rozwadowicz).

**Neprívad** (Ne+při+vad 1115): příp. -jě: Nepřívaž Olomouc (1364 Neprzywas), nyní Nepřívazí; v. § 17.


vag-


Srv. Váhlovice v Čechách.

vajgl-

Z německého.


val-


valter-
Německé Walther.

van-
Van může být zkratka z Ivan, čemuž nasvědčuje místní Vaneč, které v DB sluje 1356 de Ewanczie, 1351 de Eywancze, a Ivančice, kterým lid říká Vančice. Nebo může být hypokoretické z Václav, jak se všeobecně uznává a historicky jest též doloženo: Venceslaus, rektor kostela na Zlíchově, v téže listině se jmenuje Vanco (Eml. Reg. Ill. 221 ex ao. 1319). U Dalimila královic Václav jmenuje se Vaněk a podobně sám král Václav (Mourek: Kronika Dalimilova podle rkp. Cambridgeského, str. 163.)
Srv. Vanice, Vanovice v Čechách.

var-

vat-
Z germánského Wata, v. § 15.
Srv. Vatěkov v Čechách.

vavrince-
Překlad z lat. Laurentius; od toho české Vávra, Vavruč, Vavřík a j.
Vavrince: sgl. Vavrince Bosk. (1436 postúpiv mi . . . . Vavrince Půh.)
Srv. Vavrince, Vavřice, Vávrovice v Čechách.

vedr-

věch-
Viechen (Věch-ěn: fem. Viechna Pal.): příp. -ově: Viech-
nov, zúžením Víchnov, na druhé straně pak zkrácením Věchnov N. Město (1325 Wiechnow, 1360 Wihnow DO); v. § 14.
Srv. Víchov, Víchová v Čechách.

vel-

Velen (Vel-ěně 1195): příp. -ova: Velenov Boskov. (1437 v Velenově Půh.).


vernor-

Německé.


Srv. Verměřice, Verměřovice v Čechách.

vert-

Srv. Vrtěšice v Čechách.

věst-


vět-


Vietech-Bitech (Věť-ech): příp. -je: Bieteš-Biteš (1240 Bietes); d e m i n. Bietěška-Bityška (1376 Bytesska = B. Ossová).

vetér-
Z něm. Withari, koř. vid-.

vid-


Wieland-

vigand-
Německé.


vilém-


Srv. Vilémov v Čechách.

vit-
Z lat. Vitus, ale některá jména jsou asi ze slovanského vít, rozlišovat však jest nemožno.


vlad-


vlach-

Jméno národní, nebo tvořené jako Vach, pravděpodobně od vlad-; v. § 3. e.
Srv. Vlachovo Březí v Čechách, Vlašim t.

vlas-

Vlasata (Vlas-♦ čta Pal.): přív. -ici: Vlasatice Mik. (1276 Wassaticz, 1349 Wassaticz DB; obalování); v. § 6.
Srv. Vlášenice v Čechách.

vod-

Srv. Provodov v Čechách.

voj-


(1382 Woytiechow), N. Měs., Šumb., nyní Vojtíškov (1325 Woytysdorph).


Vol-


Volfer-

Z něm. Wolfger.


Vrag-

K němu patří demin. Vražek (1186).


Srv. Vráž, Vražkov v Čechách.

Vran-

Vran (1281): příp. -ovici: Vranovice Prost. (1348 Wrano-wicz DO); Židl. (1293 Wranewitz); — příp. -ově: Vranov Znoj. (1183 Wranow), Brno (1365 Wranow DB); Vranová Kunštát (1407 z Vranové Půh.).


Vrat-


Vratislávka Tišn. (1358 Wratislau DB).


Vrše-


**vrěb**-


Srv. Vrbětice, Vrbětín v Čechách.

**vrěg**-


**vrěch**-

_Vřěš_ (Vrč + -jš 1108; Vrch 1239); přípona -ově: Vřšov, nyní Fryšava Znoj.; v. § 14.


**vyř**-


Srv. Výrov v Čechách.

**vyěš**-

Kmen komparativní.


Srv. Výšehořovice, Výšice, Výškovice v Čechách.

**ved**-

_Svěďin_ (Svěd + -ně): příp. -ově: Svědínov, nyní se zrušenou přehláskou Sviadňov Míst. v. § 14.

**veť**-

Kmen komparativní.

(1382 Woytiechow), N. Měs., Šumb., nyní Vojtíškov (1325 Woycechsdorph).

**vol-**

Zvolen (Zv-vol-eně): příp. -ovici: Zvolenovice (1366 Žwole

nouicz DB).

**volfer-**

Z něm. Wolfger.
Volféř: příp. -ově: Volféřov (1349 de Wolpherzowa DB).

**vrag-**

K němu patří demin. Vražek (1186).
Srv. Vráž, Vražkov v Čechách.

**vran-**

Vran (1281): příp. -ovici: Vranovice Prost. (1348 Wrano

wicz DO); Židl. (1293 Wranewitz); — příp. -ově: Vranov Znoj.
(1183 Wranow), Brno (1365 Wranow DB); Vranová Kunštát
(1407 z Vranové Půh.).
Srovn. Vrančice, Vranice, Vranov, Vranovice, Vranovsko
v Čechách.

**vrat-**

Vrac (Vrat+-j, 1052): příp. -ově: Vracov (1401 Wraczow);
— příp. -ovici: Vracovice Znojmo (1323 Breczowicz), nesprávně
Vračovice.
Vratena (Vrat+en-a, 1102): příp. -ina: Vratenín Budějovice
(1207 Vretening z Vratenín).
Vratislávka Tišn. (1358 Wratislau DB).

**vrēa-**

Vřes: příp. -ici: Vřesice, nyní Břesice Kunštát; příp. -ovici:
Vřesovice, nyní Břesovice Kyj., v. § 6., též Proštěj., nyní Březo-
vice (1236 Wressouich); demin. Březůvky.


vršb-


vršg-


vršch-

Vřš (Vrch+j 1108; Vrch 1239); přípona -ově: Vřšov, nyní Fryšava Znoj.; v. § 14.


vyr-


Srv. Výrov v Čechách.

vyš-

Kmen komparativní.


Srv. Výšehořovice, Výšice, Výškovice v Čechách.

ved-


vetj-

Kmen komparativní.

Viecen (Vetj+eně 1218): příp. -ici: Vícenice Buděj. (1358 Wyeczenicz DB), Třebice; — příp. -ovici: Věcenovice, se zrušenou
přehlásíkou Vacenovice Olom. (1351 Waczenowicz), nespr. Vaca-

novice; Buděj., Kyj.

Vieč: příp. -ove: Viecov, zkrácené Věcov N. Měš.; zúžené
Vícov Pluml. (1351 Wiczcow DO); v. § 14.

Váca (Veťj-ćta 1088): příp. -ino: Vacetín Zábřeh (1351
Wacetyn DO), lidovou etymologii Dvacetín; v. § 15.

Víček demin. (Veťj-čkъ 1187): příp. -ově: Víckov Tišnov
(1358 Wyeczkow DB, 1351 Wiczkaw); v. § 14.

Václav (Veťje-šlavъ Pal.): příp. -ově: Václavov Zábř. (1398
Waczlawow DO); Krumlov.

Vícemil (Veťje-milъ 1146): příp. -ici: Vícemilice Výškov
(vedle Vícomilice) (1344 Wiczemilicz).

Vícemir (Veťje-mirъ Pal.): příp. -ici: Vícemířice, Víco-
měřice Přer. (1349 de Wiczemiricz).

Srv. Vacíkov, Václavice, Václavov, Vacov, Vacovice, Věč-
kovice, Vícemily, Vícenice, Víckovice v Čechách.

vělk-

Vlk (1088): příp. -ove: Vlkov Mez. Vel. (1349 Wylkow DB),
Kunšt.; — příp. -ici: Vlkovice Moravské N. Jičín.


Vlčen (Vělk-čen Vlčna DB): příp. -ově; Vlčnov Brod Uh.
(1397 Wlcznaw), Jičín.

Věčata (Vělk-ćta Pal.): příp. -ino: Vlčetín Mez. Vel. (1373
Wiczetyn DB); v. § 15.

Vlkoch (Vělkoko-choč): příp. -jo: Vlkoch Kyj. (1371 Wlkoss),
Přer. (1360 Wlkos DO).

Vleček demin. (Vělk-čkъ 1204); příp. -ově: Vlčkov, Vlková
Holeš. (1373 Wiczckaw DO).

Srv. Vlčetín, Vlčice, Vlčkov, Vlčkovice, Vlčnov, Vlčoves,
Přestavíky, Vlkaněč, Vlkánev, Vlkava, Vlkonicke, Vlkov, Vlkovice,
Vlksice v Čechách.

věš-

stol. jmenován potok Nevšová 1261).

Všebor (Vše-berъ 1086): příp. -ove: Všeborov, nyní špatně

Všech, (Věš-ečtъ): příp. -ovici: Všechovice Tišnov (1240
Wschecowice); Holeš.


zach-

Zkráceno ze Zachariáš.


Srv. Zachotín v Čechách.

zd-, srd-


Posděch (Po+srděch): příp. -ovu: Pozděchov Holeš. (1367 Pozdichow), v. pozd.-


Nerděn (Ne+srd-čn; Zděn 1107): příp. -ici: Nezděnice Brod Uh. (1376 Nezdenicz DO, 1381 Nezdienicz t.).

Sem snad spíše patří: Pozdětice, Pozdětín, Pozďátky; v. pozd.-


zlat-

Zlat, Zlatoň.


zvlob-


zvěr-

Sem patří Zvěř, Zvěřena, srb. Zvěrko.
Srv. Zvěrkovice, Zvirotice, Zvěrotice v Čechách.

Zvln-, Zvon-


Zbl-

Sem patří Zleš, srb. Zloš, Zlina,
Pozel (Po+zbl): přípona -ovici: Pozlovice Brod Uh.. (1399 Pozlowicz).


Zbl-, zor-


Srv. Zorkovice v Čechách.

žad-, žd-, žid-

Žad 1204 Damroth: přípona -ovici: Žádovice Kyjov (1131 Sadouici v. § 6); Žádlovice Zábř. (1356 Zadlowycz DO); srv. § 17. sub Litovel.

Ždán (Žd+ař Pal.): příp. -ici: Ždánice Kyjov (1349 de Zdanicz DB); N. Město; v. § 6.

Ždáta (Žd+řta 1115): příp. -ins: Ždětín Proštějov (1368 Sdeytyn DO; 1373 Szheczin prope Orozim, dial.).

Židen (Žid+en): příp. -ici: Židenice Brno (1211 Sidenic, 1360 Zidenicz.

žak–


žar–

Sem patří čes. Žaran, srb. Žarko.


žel–, žal–

Odtud jest Želan, Želolut a místní: Žalov, Žaltice, Želč, Želeč, Želejov, Želenice, Želechy, Želivec, Želivci, Želibořice, Želiv, Želkovice v Čechách.


Želech (Žel–ech 1204 Damroth): příp. -ici: Želešice, nyní Žilošice (z Želešice) Brno (1228 Chelesiz, 1283 Selesicz, 1391 Seleschicz); — příp. -ovici: Želechovice Litov. (1160 Selechouici); Želovice Kruml. (od Žel), původně Želechovice (1321 Selchowitz, 1255 Selchwitiz); v. § 6. Tvar Želovice podle něm. Selowitz.


Žela (Žel–a): příp. -ins: Žilina (z Žilina) Jič. (1397 de Zelin); v. § 15.

žěš–

Tvořeno jako Bůš, v. § 3 g.


žibřid–


žil–

žir-
V češtině jest dvojtvar: žir-, žer-, jako mír-, měr-.
Žir (1237): přípona -ovic: Žirovice, Žerovice, demin. Žerůvky Olom.
Žirav (Žir-+av, Žirava Nekr. Podl.): příp. -ici: Žeravice Kyjov (1160 Zirouici), Přerov.
Kroměšir (Kromě-+žir): příp. -j: Kroměžíř, přesmyknutím Kroměříž: (1131 Cromesir, 1207 Cromezir).
Srv. Žerčice, Žeretice, Žerotín, Žírov v Čechách.
živ-
Život (1424) nebo Života) Živo-+ta); příp. -ici: Životice Jičín (1406 Zybocičz, dialekt).
Srv. Živonín, Životice v Čechách.
župan-
Župan appell., ale v platnosti osobního, jako kněz, biskup a pod., v. § 5.; příp. -ovic: Županovice Buděj. (1353 Sopanowycz DB dial.).
Srv. Županovice v Čechách.
Část druhá.

Místní jména z appellativ.
§ 1. Místní jména z appellativ podle svého významu. *)

Filologie, vysvětlujíc jména místní, spokojuje se často zjištěním, že kterého kořene jméno jest odvozeno. Milovník vlastivědy táže se však často více, rád by zvěděl, proč osada tak jest nazvána, jaký jest vztah mezi jménem osady a povahou místa, na němž jest založena atd.


Nejprostší název osady jest místo, město: staré město (Třeb.), nové město; malé město jest městko (sr. mstečko z pův. městečko), změnou rodu místek.

Místo, na němž osadníci sedí, jest sedlo, sedlisko, odtrud i osada tak nazvána: sedlisko (Olom.).

Četné názvy osad znamenají polohu jejich, místo, na němž byly zbudovány, půdu a její útvar atd. 

*) Svr. Miklošich, Die slav. Ortsnamen aus Appellativen l. l. Kap.: 
Die den slav. Ortsnamen zu Grunde liegenden Vorstellungen.
Osada na poli nebo polích založená sluje prostě pole, podle polohy horní (Dač.), vysoké (Val. Klob.), podle majetníka králov. Osada na polance, t. j. kousku pole založená jest polánka (Krum.). Podobného významu jest osada nivy (N. Měš). Podle množství polí k osadě příslušných vznikly názvy čtyřicet lánů (Třeb.) nebo padesát lánů (Hran.).

Na novinách (je-li novice = novina) vznikla asi ves novičí Bosk.; srv. Nouiczie 1318—1326 CM. Na pustém polí povstala pustina (Vel. Mezíř.). Na rolinch vzdělaných na místě vykáceného lesa zbudovaný kopanice (Brod), kopaniny (Krom.). Pole u lesa nebo o samotě slují laz (Bartoš, Slovn.). Osady na takových polích zbudované přijaly toto jméno: láz (Třeb.), láze (Val. Mez.) Obyvatelé lazu sluli lažené a podle nich nazývá zase řada osad. Kdo laz obdělával, byl lazník, odtud jméno lazníky, zdrob. lazníčky, lázníčky (Hran.). Zdrobnělím jména láz povstalo lázeck a na lázečích vznikla osada téhož jména: lazce (Litov.). Obyvatelé sluli lažčené a z toho příslušnými změnami povstalo jméno laštiny.

Od polohy na rovní t. j. rovině vzala své jméno roveň (Třeb.).

V krajích hornatých pojmenevány vši po hoře nebo dole: hora mokrá (Brno), kamenná (Třeb.), černá (Blan.), zelená (Výšk.), hory (Třebič), horka (Olom.), hořice (Blan.) a j.; na polohou hornatou ukazují jména podhoří (Hran.) a vyšehoří (Zábřeh). I jiné názvy kopců se vsem přikládají: mohyla: mohelno (Třebič), skříb (Kunšt.) t. j. chřib = kopec, kopeček (Olom); kotár*, srv. kotáry (Výšk. a j.); hotar je na Slovensku hlídkový nebo hraniční vrch, kotáry = paseky vysoko položené. Na stráních založena osada strání (Brod), kollektna - t. j., jaká u vzoru duše vznikají; srv. chřípí (pův. chřípě), konopí (pův. konopě), též paždí a j. V suchém dole povstal suchdol = such dol a sukdol (Litov. a j.); srv. suchý (Bosk.). Na doupě viči upomínají vičí doly (Krom.). Osada po dole roztroušená pojmenevána podolí. Obyvatelé dolu byli Dolané a po nich i ves jejich nazvána dolany (Olom). Ve žlebu aneb ve žlebích vznikly vsi žleby (Blan.) a žleby (Tišnov). Podobnou polohu měly vsi jáma (Klob. Val.) a jámy (N. Město); též jarné (Jihlava). Obydlím lidským bývalo také doupě (Dačice), značící pův. druh vůbec, Loch, Hohlung.

Po blízké skále, skalce nazváno místo skalka (Kyj.), skalice**) (Bosk.), skalčka (t.).

*) Válek, Č. mor. mus. 1907, 57, 85.
**) Jest také jméno potoka.
Sloup (Blan.) pojmenován snad podle blízké skály podoby sloupovité, nyní Hřebenáč zvané.

Místo skalné jest bradlné (bradlo = skalina), bralné (Kunšt.), porušením bradleny. Na nalezišťi rudy ukazují jména ruda (Vel. Meziř. a j.), rudka (Ivanč.), rudice (Brod), roudno (Šternb.). Poblíž lomů, z jejichž kamene snad ves zbudována, vystavěna ves stejněho jména (Bud.). Místo plné rovů, rovků slulo rovečné a po něm i osada (rovečín Kunšt. pozdější i umělé).

Cenně bylo pro místní obyvatelstvo naleziště hlíny, že po ní osady pojmenovány: hlína (Ivančice), hlíny (Vel. Meziřič), hlinka (Osobl.), hlinné (N. Město) a hlinsko (Hran.). Podobného významu jest i jméno Brno, Ústupno, je-li výklad níže podaný správný.

U příkopa, přerovu založena stejnojmenná osada.

Na písečném místě vznikl písek (Hrad.), písečné (N. Město); země suchá jest sušice (Hrad.).

Některá jména osad patrně znamenala původně trati, na nichž vši byly založeny; tak kouty (Třeb.), svr. „v koutech“, trať u Evanovic a j., rohy*) (Vel. Meziř.), rožná (N. Měs.), křídla (N. Měs.), kruh (Výšk.), kroužek (t.), svr. „v kroužku“, trať u Lelekovic, háčky (Litov.), svr. „v háčkách“, trať u Lelekovic, polom Hranice (svr. polom, trať u Bart., Dial. Slov.).

Povaha místa označována bývala hojně též přídatnými jmény; mnohá z nich zajisté též značila původně trati; svr. jména dlouhá (Třeb.), křivé (Val. Mez.), rovné (N. Měs.), rovensko (Zábř.), za stara též rovenské, svr. Rowsenske DO 1397, 1447, velká (Hodon.), vysoká (Jihl.) — obyvatelé takového místa sluli vysocěné a podle nich zase místo vysocany (Znoj.), hluboká (Bud.), k čemuž druží se hlubočany (Výšk.), krátká (N. Měs.), okrouhlá (Bosk.), brusné (Hol.) — svr. „brusná“, trať u Blanska (Bart. Dial. Slov.), černá Šternb., t. j. černá = červená.

Polohu místa označují jasně jména podklášteří (Třeb.), předklášteří (Tišn.), podhradí (Brod), rozhraní (Bosk.).

Mnoho osad pojmenováno bylo po blízké vodě, řece, říčce nebo potoku a t. p. Nejprostší název takové osady jest voda s blížším označením: zdravá voda (Kyj.), stará voda (Šternb.), dobrá voda (Dačice a j.). Římovci voda jest řeka, řečice (Dač.), říčky (Ivanč.); svr. též poriči (Kunšt.) = Flussgegend, meziřiči

*) Podle Miklosiche rov, znamená horu.
Ort zwischen Flüssen, záříčí (Krom.) = místo za řekou; rás-toka (Hol.) znamená zajisté původně místo, kde vody se roztékají. jako naopak stoka (sátoka) místo, kde se spojují (Miklosich, uv. d. p. 82). Později význam tohoto slova se obměňuje; podle Bar-toše, Slovn. jest ráztoka buď potůček, pokud teče horským lesním údolím, buď údolí lesní samo, dolina. Válkovi Č. mor. m. 1907, 55 znamená ráztoka jako rozsochy místo, kde se sbíhají (lépe by mělo: rozbíhají) aspoň dvě koryta.

Místo vodou podemleté jest podmol; srv. podmole (Znoj.).

Zábřeh vykládá se jako místo za břehem; podle záříčí a t. p. čekáme spíše zábřeží podobně jako podkorytí místo podkoryta (Krom.), ale jest i pol. zabrzeg, slovin. podbreg.

Několik osad dostalo jméno své od studně, studnice studénky; srv. blíz studně (Třeb.), tři studně (N. Měš.), studnice (Jihl.), studýnky (Záb.). Studený pramen sluje studenc (Třeb.), teplý teplice (Šumb.).

Bývalo na Moravě dříve více rybníků (srv. Vlastivěda l. 258); nedivno, že i od nich pojmenování vesnic vzato; sr. jména rybník (Krum.), rybníček (Výšk.), kuldík (N. Měš.); jmény ryb-níků mohly býtí původně názvy studenc (Třeb.), rohové (z ro-hovec proniknutím assibilaty v pádech, kde -zc- se stýkalo). Že i jezera na Moravě bývala, ukazují jména jezera (Výšk.) — půda tamější dosud prosáknuta prameny, které leckde na povrch tryskají — jezeřany (Krum.), jezernice (Hran.), pl. od appel. jezerník.

Hojně osad pojmenováno bylo podle řek; srv. osoblaha na řece t. jm.; taková jména jsou: svratka (N. Měš.); poníkev (Lit.); jihlava a jihlavka (Dač.), litava (Tišn.), tak sluje přítok Cězavy, Berounky, Dunaje; morava velká a malá (Šumb); k tomuto jménu druží se moravany (Kyj. a j.), pův. moravě = obyvatelé při Moravě; moravice* (Rýmař.) s příslušným sem jménem moravičany (Záb.); oslava (V. Meziř.), srv. oslavany (Ivanč.); oslavice (Vel. Meziř.) a oslavická; ostrava a ostravice (Místek), tato podle stejnojmenného přítoku Odry; rusava (Hol.), tak sluje přítok Moravy; stupava (Kyj.) též podle přítoku Moravy; svitava (Třeb.) a svi-távka (Bosk.); trnava (Hol.) a trnávka (Jič.); Trnava jest v Čechách přítok Mrliny, Trnávka přítok Želivky; typem svým hlásí se sem též jména žlutava (Hrad.) a želetava (Dač.), srv. Želetavka, —

*) Moravice, přítok Opavy.

Za jména řek a potoků možno pokládati hojná jména na -nice, -ná a jiná z nich odvozená; při mnohých lze ukázati na řeky a říčky, jež dosud tak se nazývají; srovn. bilnice (Brod); blatnice* (Bud.); brtnice (Jihl.) — přítok Jihlavky, demin. brtnička (Třeb.); březnice (Hrad.) — přítok Moravy; čeložnice (Kyj.) — jméno jinak záhadné; hornice (Bud.); jemnice (Bud.); kamenná (Třebč), svr. Křemelná, přítok Otavy; — kamenice (Jihl.), časté jména řeky, v Čechách přítok Jizery a Labe**; dem. kamenička (Jihl.) — kopřivnice (Jič.); loděnice, dříve loděнич (Krum. a j.); lesnice (Záb.). — lipnice (Dač.) — přítok Dyje; — lůnšice (Záb.) lomnice (Rýmař.), demin. lomnička (Tišn.); lubnice (Bud.); mohelnice (Zábr.) — přítok Morávky; — moutnice (Židloch.), nivnice (Brod) — Nivnička, přítok Olšavy; olešnice (Kunšt.) — přítok Moravy, Úpy; demin. olešnička (N. Město); olešná (Blan.) — přítok Vltavy; olešinka (N. Měs.), svr. Olšinka, přítok Chrudimky; — rokytnice (Přer.) — přítok Vltavy; rokytná (Kruml.) — přítok Moravy; senice (Val. Klob.) — po říčce t. j.m.; svr. dem. senička (Litov.) a seninka (Val. Mez.) — křtěnice, dříve trstěnice (Kruml.), svr. tresné m. trstné (Kunšt.).

K téhoto druhé se nejblíže jména: korytná (U. Brod); lužná (Val. Klob.) — svr. Lužnice, přítok Vltavy; topolná (Hrad.), takové jméno jako olešná; třemešná (Osobl.); smolná (Třebová); střelná (Val. Klob.), svr. přítok Odrý t. j.; perná (Val. Mez.); — řásná (Dač.); rudná (Třebová); železné (Tišnov), dříve rodu ženského Zelezna 1371.

Názvy některých osad vzaty byly od vlastností vody nebo od zařízení vodních; na pří víř (Nové Město), černvíř (Tiš.) a černovír (Olom.), t. j. čn vír = černý vír; obyvatel při takovém místě sluli vírové, odtud jm. vírovany, dial. věrovany (Přer.); brod uherský, brodek (Přer.), brodice (Jihl.) — přívoz (Ostr.); napajedla (Hrad.) = Tränke, město, kde se dobytek napájel; bělidla (Olom.); ústí (Hran.).

*) Blatná, přítok Moravy

**) V Geb. Slovn. znamená též část domu (doklady jen ze slovniků) a rostlinu.
K místům vodním náleží též louka, stěč. a nč. = Wiese, stsl. ląka = palus; po ní mnoho osad nazváno; srv. louka (Kunštát a j.), luka (Litov.), luyk (Hrad.), loučka (Hol.); lučište (Hran.) lépe snad spojovat s louka než luk (ląka); znamenalo by místo, na němž louka zařízena; také loukov sem řádím; obyvatelé při louce nebo na louce bydlií sluli lůčené a po nich místo lůčaný, loučany (Olom.). Osada na louce založená slula naloučany. Příuku nejš ou snad místo při lukách, neboť stěč. slují přeluky, nýbrž znamenají asi louku zrytou, přerytou; srv. přílouh, slv. přelouh = úhor.

Některá místa zakládána při slatínách, blátech a po nich nazvána; srv. slatina (Třeb.), slatěnice (Olom.) m. slatinice, slatinka (Brn.); slatěnice č. mn. pocházejí od jména slatinik = kdo slatinou se zabývá; srv. ve Velkých Slatinících 1405; — lužice (Šternb.), dem. od lůže, louže = Sumpf; — blatec (Olom.) m. blate, dem k blato; kaly (Tiš.), kaliště (Dač.). Místa slatině, blatná jinak nezdravá byla pravděpodobně i pro větší bezpečnost obyvatel vyhledávána.

Za týmž účelem obývány ostrovy; srv. ostrov (N. Měs.), po obyvatelích ostrováčích nazvány ostrovany a ostrovánky (Kyj.).

Místa pobřežní chráněna hrázemi, místa protilehlá spojovaná mosty, lávka mi; k takovým zařízením vztahují se názvy hrázy (Prostěj.), mostiče (Vel. Mez.), lavičky (Vel. Mez.), srv. stěč. lavička = lávka, Steg Geb. Místo za lávkou nazváno zálavčí (Záb.), nč. neporozuměním záhlavčí (Záb.), místo před mostem jest předmostí (Přer.).

Ke jménům místním vyjádřeným jmény přídnými můžeme si domyslit různá jména podstatné a podle toho je pak zařadit do různých skupin. Následující přídnová jména řádím do této skupiny, ježto buď jejich význam buď analogie nasvědčuje, že znamenají pramen, potok, vodo vubec; na př.: bělá (Třeb.) — tak služe pramen a přítok Labe a Svatavy; bílá (Místek) — taktož jméno řeky; obyvatelé bílé jsou bělené, odtud bělany, bílany (Kroměř.); černá (V. Meziř.); černá, čermá (Šternb.) — přítok Odry; studená (Dač.); mokrý (Brno); tichá (Míst.); veselá (Kunšt.) a j.

Osady za dávných dob takříka stopy byly v klínu rozsáhlých lesů. Hvozdý, chlumy, jednotlivé druhy stromoví i jiné rostliny daly svá jména blízkým vsem. Jména tato buď jsou všeobecného rázu nebo odvozena jsou od úřitých druhů stro-
moví a rostlinstva. Všeobecného rázu jsou jměna: les, nový les (Neuwald) Osobl., středolesí = mittelwald · Hran.; obyvatelé lesní jsou lešení a po nich osady nazvány lešany (Pluml.)*) Mnohé názvy vztahují se k sekání, mýcení nebo pálení lesa jako seč (Pluml.), rozseč (Dač. a j.), rosička Dač. a j. m. rozšiřuje; paseky (Zábřeh a j.); příseky (Jihl.); poruba (Hran.) = paseka (Kott.); roubanina (Třebová) = rubanina, paseka; žďár (N. Měs.) m. žďár = vypálené místo lesa; žďárec (Tišn.), žďár (Bosk.).

Místo, na němž les byl vykácen, bylo světlé; odtud jméno světlá Dač. — lině všeobecné názvy jsou: hájek (Tišn.), obyvatelé háje jsou hájěné, odtud hajany (Brn.) a zdrobn. hajánky; — hvozd (Litov.), zdrobn. hvozdec (Tišn.) a vozdečko (Litov.), patrně místo (h)vozděček; hvozd (Hol.).

Les znamenají jměna ochoz (Litovel a j.), okluky (Pluml.), chornice m. kornice (Třebov.), svr. s lesem, ježto slove kornyczie 1384 Geb. Slovn.

V chrastí, křoví vznikly osady: krásno (Val. Meziříčí) m. chvrastno; tak možno pojímati též jm. krásné; obyvatelé chrastí jsou chráščené, odtud chrášťany (Hol.).

Křoví (V. Meziří.). Kdo bydlí za keří, jsou zakřeně, odtud zakřany (Ivanč.).

Umělé pěstění předpokládá: sádek (Třeb.); novosady (Hran. a j.); zahrada (Tišn.), zahrádky (Třeb.); vinohrádky (Brno) — jměna jasná.

Po částech stromu pojmenován kořenec (Bosk.); připojuji: třeština (Záb.) od tříška, třeska.

Stromy a rostliny, po nichž morav. osady byly pojmenovány, jsou v přehledu tyto:

bez: bzoval (Brod), bzenec (Hrad.); —
bor: bor (Tišn.), bory (Vel. Meziří.), borky (Dač.): obyvatelé borku, borkové jsou borkověné; odtud borkovány (Klob.); borová (Kunšt.); borovec (N. Měs.); borovná (Dač.) borovník (V. Meziří.);
borovnice (N. Měs.); —

břest = jilm: břest (Kroměříž); břestek (Hradiště), břestce (Šternb.). —

břesa: břesice (Kunšt.), je-li místo březice; březí (N. Měs.) březová (Brod); — březina (Brno), zdrobn. březinka (Třebová); —

*) Možno odvozovati též od lécha, licha.
březná (Zábřě); březník (Třeb.); břeska, lépe březská (Vel. Mez.); břesko t. j. březsko (Litov.); —

buk: buk (Hran.); pobuč (Záb.); buková (Bosk.); v bukové bydlí bukověné, odtud bukovany (Kyjov a j.); bukovina (Brno), zdrobn. bukovinka (Brno); — bukovice (Tišn.) = bukvice; —
dub: dub (Hran. a j.), kněždub (Hodon.), t. j. kněžův dub; dubany (Prostěj.); dubčany (Litov.); dubenky (Dáč.); dubňany (Hodon.), pův. dubněné = obyvatelé dubného; dubicko (Záb.); doubrava (Brod a j.) od dabr = dub; doubravice (Záb.); doubravník (Tišn.); —

habr, dial. hrab: habří (N. Měs.), hrabí (Litov.); habrůvka (Brn.); habrovany (Výšk.); —
hruše: hrušovany (Znoj.); hruška (Přer.); —
jabloň: jabloňov (N. Měs.), jabloňany (Bosk.); jablůnka (Val. Mez.); —

jasen, jesen: jesenec (Litov.); jasenice Třeb. a j., může znamenat též řeku, srv. Jasenice v Srbsku; jasená (Hol.) t. j. jasenná;

javor: javoříčko (Litovel), javorek (Vel. Meziříčí); javorník (Třeb. a j.); —

jedl, jedle: jedlí (Záb.); —
jilm: jilmoví (Tišn.); —
jiva: jívové (Vel. Meziř.); —
kleč: klečůvka (Hol.); srv. výkleky (Hran.); —
klokoč: klokočí (Tišn.); —

leska, líška, lísky (N. Měs.), lejisky (Krom.) m. lísky; lesná (Val. Meziřiš. a lišná (N. Měs.) m. leščná*); leština (Záb.); lískovec (Brno); —
lípa: lípa (Holešov), lipina (Val. Klob.); lipová (Val. Klob.); lipůvka (Tišnov); lipovec (Blan.); lipňany (Krum.), pův. lipněné, obyvatelé lipných; lipník (Hran.); —
loza = réva: suchá loza (Brod); —
olše: olší (V. Mez.); olšany (Dáč.); olšovec (Hrad.) — tak sluje rybník u Jedovnice; —

ořech: ořechov, ořechová Dač.; —
osá, osíka: osíčko (Hol.); — řasa: řásná (Dáč.); — rohoz = rákos: rohoz(d)ec (Tišn.); —
rokýd: rokytno (N. Město); —
smrk: smrk (Třeb.), smrček (Tišn.), smrčné (Třebříč); —

*) Těž od lécha.
střemcha : střemchoví (Tišn.);
topol : topolany (Výšk.); — trest = třtina : křtěnice (Kruml.
=tstěnice. tres(t)ně (Bosk.); — trn : trnava, trnávka (Třebová);
tráva : trávník (Bosk.); —
*třít = rus. čeret čárko : střítež (Val. Mez. a j.); —
vas : vážany (Výšk.); — víno : vinořádky (Brno); —
višně : višňová (Krum.); —
vrba : vrbka (Krom.), vrbice, vrbno (Osebl.) a j.
Méně jest však osad, pojmenovaných po zvířatech domácích i divokých. Jména zvířecká, po nichž osady byly pojmenovány, jsou tato:
obr : bobrová (N. Město); —
hovado : hovězí (Val. Mez.); —
jestřáb : jestřebí, jestřabí (Vel. Mez. a j.); —
kobylok : kobylí, původ. kopytě pole, pole, na němž chovány kobyly, svěřepice; na Hustop.; —
komár : komárně (Hol.); —
kraňa : kravsko (Znoj.); —
krahulec, dial. krahulec : krahulčí (Dač.);
medved, medvěd : medvězí (Olom. a j.), pův. medvězí; —
rač : rakodavý (Olom.); —
ryba : rybí (Jič.), rybné (Jihl.); —
sokol : sokolí (Třebíč); —
sov : sovinec (eulenburg) (Rýmař.); —
vınc : svinné (V. Mezíř.); —
tele : telnice (Brno); —
tur : turené (Brno); —
vever(k)a : veverí (Tišn.); — vlč : vlčí doly (Krom.) —
ydra : vydří (Dač.); —
sejic : zajčí (Hustop.); —
subr : zubír (Val. Mez.); —
žába : žábeň (Míst.); —
šerav : šeraviny (Hodon.). Sem náleží též ptení (Prost.), je-li
výklad níže podaný správný. — Všechn připomínají jména včerady
= včeláři (Hrad.) a brťov a.
Ve jménech některých osad dochovala se starobylá epitheta, jimiž různé předměty byly charakterisovány. Jsou to adjektiva
značící barvu : bělá (Třeb.), t. j. bílá; — čermá (Šternb.) = černá,
červená; — černá (Vel. Mez.); vzácnou výjimkou dochováno s epi-
thetem i jměno: černvír (Tišn.) = černý vír; — modrá (Hrad.) — rusý: rusava (Hol.); — žlutý: žlutava (Hrad.); — svr. světlá (Dačice). — Jméno ruda souvisí s předav. rudý.

Pojmenování některých osad zakládá se na synekdoše: jako ves znamená vlastně obydlí, tak i později osady nazývány po význačnému stavění: hradu, kostelu, čírkvi, hospodě atp. Sem náleží jměna: ves, srv. lat. vicus, řec. ἴδωρ, většinou s různými epithety pozdějšího původu jako stará (Přer.), nová (Třeb. a j.) atd.; deminut. víška (Jič.), vesce (Dač.); —

dvůr, stsl. dvor = domus; na př. nové dvory (Olom.), dva dvory (Blan.) atp.; deminut. dvorek (Bud.), dvorce (Dač.); —

hrad = Burg: velehrad (Hrad.), hrádek (Znoj.); hradiště, hradisko (Krom.) = místo, na němž hrad byl zbudován nebo stál. Obyvatelé hradce, hrádku slíží hradičné, odtud jméno místní hradčany (Hol.); —

zámek: nový zámek (Litov.), nové zámky (Výšk.); —

týn = hrad, srv. stř. dům = hrad, ags. týn, angl. town = město, strn. stín zůn, nněm. zaun = ohraněné místo, srv. gall.-skotín. — důnum (Augustodůnum), Detter, Deutsch. Wörterb.; na př.: týn (Hran. a j.), týnce (Hodon.); —

kostel (Hodon.), demin. kostolec (Hol.); obyvatelé „kostela“ byli kostelené, odtud kostelany (Hrad. a j.); — cirkev, stsl. črč.-křv = kostel; na př. cerekev malá, cerekvička (Jihl.).

V pozdější době i po krémačích byly vše pojmenovány; srv. krčma, starší krčmany (Olom.), vlastně obyvatelé krčmy; k o c a n d a (N. Měs.), pův. název předměstských trhů a hospod.

I po jednotlivých částech domu byly osady nazývány; patří jest to na jménech: branky*(Val. Mez.), komořany (Výšk.), komoričně = obyvatelé komory; komín (Bm.), stč. komín = též pec, krč; vežky (Přer.) m. vížky ode jm. věž, které tu nemělo asi významu nynějšího turris, nýbrž asi podob. jako v slovin. věža = Vorhaus; sr. věžná (N. Měs.); kletné (Jič.) od app. klet = cella. Podle materialu staveb. nazývána dešná (Třebov.) t. j. deščná (dska).

Pro člověka dávných dob místem zvláště důležitým byla ohrada, v níž byl chován domácí dobytek. Jména takových ohrad zachována jsou ve jménech místních obora (Bosk. a j.); osek (Hran.), stsl. osěk = ovile; oplocany (Přer.) z oplocené, obyvatelé oplotu

*) Brána ovšem znamená Tor i Egge.
= osěku; konice (Litov.), t. j. konnicě = chlév pro koně, stáj; (Jihl.); stadlo (Šternb.) = Standort der Herde; novějsího původu jsou jména salaš (Hrad.) = míslo, kde dobytek se pase, pak ovčácká bouda. Sem náleží jméno kotár, znamenalo-li jako v srb. ohrazené místo pro dobytek; jiné pojedí viz na str. 150.

Ve jménech některých osad zachována je paměť starobylých řádů sociálních; jsou to zvlášť jména lhosta, újezd a zvol. Lhostou rozumělo se polehčení, osvobození od platu, které udělováno bylo osadníkům nové vsi nebo osadníkům postiženým neštěstím na určitou dobu, řadu let. Metonymicky znamenala pak lhosta tu osadu, ten statek, který měl lhostu, t. j. výsadu, svobodu. Poněvadž lhost časem mnoho přibýlo, rozzeznávaly se buď jménem zakladatelovým, majetníkovým nebo bližším označením polohy, rozměrů atp. Malá lhosta slula lhotka nebo lhotice. Doklady uvedeny budou níže. Srovn. podrobný výklad Brandlí v Gloss. s. v.

Újezd, lat. ambitus, circuitus, něm. Umlauf, znamená okres, obvod určený k osazení, jehož meze stanoveny byly objízdou po hranicích (Brandl, Gloss. s. v.); doklady podány níže. Také újezdy jako lhosty rozlišovány později různými epithety.

Zvol, zvůle, zvole znamenalo právo užívatí obecního majetku, potom majetek ten, obec samu; srv. Brandl, Gloss. s. v. vole, kde zaznamenán výklad Všeherdův: „vší zvolí míní se svoboda a zvolnost po obecním najprvé a potom i po zvláštním cizím“; doklady uvedeny níže.

Statek zděděný slul dědina, vl. to co jest dědovo, „dědictví“; zejména znamenala dědina pozemky jednotlivcovy, majetek nemovitý, později synkdochicky celou obec; srv. nová dědina (Litov.). Naproti tomu obcí rozuměl se majetek spolebný, „pozemek mimo dědiny a patřící k úhrnu dědin několika“ (Gebauer, Slovn. s. v. dědina); srv. ubec (Brn.) m. obec, obcě.

Rodina mimo rodicě, dětí a služebníci rodiny sluli čeleď; odtud čeleďná (Míst.) = snad čeledi, rodině patřící.

Na zařízení vojenská upomínají snad jména strážnice (Hodon.), stražisko (Litov.), dříve stražišťě, stanoviště (V. Meziř.).

Z mladší doby pocházejí jména znamenající místo, kde činnost f. e m. ná se provozovala, „provozovárně“; srv. mlýn — Lenzdorf (Zábřeh); mlýn, mlýný častý název
samot, dědin i dvou vsí (Hustop., Jihl.); hutě (Kyj.); hutísko (Val. Mez.) = město, kde bývaly hutí; hamry (Pluml.).

Dostí hojně pojmenovány byly vsi podle zaměstnání svého obyvatelstva. Byli pak obyvateli takových vsí: rataji = oráči: rataje (Olom. a j.); — tážali = sedlácí: tážaly (Olom.); laenici = kdo na lazu dělal lázníky (Hran.); kladorubi = tesaři, sro. dřeverubec: klanderuby (Val. Mezíř.), klanderuby (Třeb.); — kladnicí snad téhož významu; sro. kladníky (Hran.). — strhaři: strhař(e) (Tišn.), nějací obráběči dřeva; — vinaři: vinary (Přer.); — včealaři: včeraly (Hrad.), dříve včelaře a včelary; — rybaři: rybaře (Hran.); — štětari: štity (Znoj.); — střelci: střelice (Brn.); — kobylnici = hlídači kobyliho pole: kobelnice (Brn.); — střibrnici = dobyvatelé stříbra: stříbrnice (Hrad.); — sokolnicí = pěstitele a hlídači pánových sokolů, Falkner: sokolnice (Brn.); — žernovnici = vyraběče žírornů; sro. žernovník (Blan.) sg. město očekávaného plur.

Některá appellativá sem příslušející nedovedeme si vysvětlit; jsou to kostník: kostníky (Bud.); kelník: kelníky (Brod); čertory: čertoryje (Olomouc). Podle Válka, Čas. mor. mus. 1907; 55 služe čertoryje na Valašsku divoko roztrhaná a rozpráta půda. Nejasné jest jméno přeskače; sro. pokus o výklad níže.

Do této skupiny náleží jméno rudník (Kyjov), souvislé-li se starým rudnicí = horníci.


Někteří osadníci nazvání byli po svých páněch a jménem osadníků nazvána později ves. Králicí jsou lídě na statku královou,

Po majetníku nazvány byly dále osady popov (Klob.), biskupství, biskupstvo (Olom.) = majetek biskupův, totum pro parte; dívčí (Osobl.), vl. příd. jméno přísvojovací, k němuž přimyslit si bylo asi zboží atp.; myší (jič.) m. mniší*); němčí (Hrad.).

U některých jmen dosud zachoval se název zboží vedle jména majetníkova; srv. kněžduh = knězův dub, kněžev, kněžepol m. kněžepole, pův. Krásina ves atp.


Ke jménům národním Němec, Vlach, Rus táhnou se jména osad německe (N. Měs.), vláské (Šumb.), rouské, t. j. růské.

Ke jménům obyvatelským náleží také rozmání přezdívky, jimiž sousedé navzájem se častovali. Smysl jejich jest nám nemoze temný a proto těžko je rozřídití je v spolehlivé skupiny. Vašek, který se jimi zevrubnějí zabýval (Č. M. M. 1876, 25 n.), rozřídil je v řest skupin**, ale při podrobných výkladech jest mu většinou vyznati nevědomost. Někdy rozumíme jednotlivým částem přezdívky, ale celek jest nerozumitelný. Bývá tak u přezdívka podnes, že jim rozumí jen kruh osob, ve kterém vznikly. Pokud jménům sem patřícím rozumíme, shledáváme, že bylo přezdíváno 1. podle polohy osady: doloplazi (Olom.) = snad po-

*) Mniší mohlo vzniknoutí těž z nom. plur. mnišše.

**) Jsou to: 1. názvy vytýkající nemravé, 2. zvláštnosti a vady mravné, 3. způsoby a nezpůsoby zvěřinější, zvláštnosti a vady tělesné, 4. narážky na jisté události a poměry, 5. narážky na jídlo, 6. poměr obyvatelů k jistým okolnostem.
směšný název „dolanů“; 2. podle zaměstnání obyvatel: březolupi (Hrad.); chrlopy, znamená-li korolupi; Vašek řádí sem pacetulky (Hol.) a vykládá za kladoruby; 3. podle vlastností tělesných: krchlebi (Záb.) = lidé s hlavou nakloněnou (Vašek) aneb úsokční, pleticháři; pasohlávky (Mik.); bosonozi (Brn.), nyní bosonohy; chrudischromi (Bosk.) podle druhé části; hustopeč, dříve plural hustopeče, hustopeči = úsopeči (?), svr. část I., § 17.; babolky (Bosk.); svr. dial. babulky = housátka; — 4. podle kroje: klobouky (Brod) = ti, co nosí klobouky (?); — 5. podle duševních vlastností, návyků a zlovyků: všetuly (Hol.), suchohrdly (Krum.), soběsuky (Pluml.).

K tomu druží se přízviska smyslem nejasná, obsahující některé jméno zvířecké; srovn. rakošavy (Olom.), kuro slepy, (Třebíč), a ab o vřesky (Brn.) = vřískalové? — přestavky (Olom.).

V několika málo případech označeny vsi abstrakty; svr. hobzi (Bud.) = hojnost; pohlidy (Třebov.); počty (N. Měs.) m. počátky; jméno toto může být z osobního Počatek; veselí (Hrad.); pohodlí (Pluml.); rozkoš (Bud.); závist (Vel. Mezíř.), svr. Závist na Vltavě.


§ 2. O neustálenosti jmen místních.

Jména místní nebyla za starodávná tak ustálena jako v době nové. Větší měrou platí to o jménech odvozených ze jmen osobních, ale i u jmen topických lze ukázat několik zajímavých příkladů.

1. Mění se časem číslo gramatické; Kúšky (Kousky) na Vel. Mezíř. sluly Kúsek, svr. de Kuska 1361 DB. t. j. z Kúska. Tato osada slula prý též Kusá Lhota.


4. Střídá se jméno jednoduché a jméno složené ze dvou slov; svr. Štědráková Lhota Šumb.: Szedrakow 1397 DO; Studenec Prostěj., dříve též Studen dol: Studene dole 1131 (= lok.); rovněž Stubendorf (Studnice) Osobl. slul prý dříve Studen dol. Že osady zvané Lhota, Ves atp. tepře časem obdržely dodatky: Nová, Stará atp., bylo již výše pověděno.

§ 3. Místní jména z appellativ podle svých přípon kmenotvorných.

Přípona —o.

Jest ve jménech: bor, zá-břeh, břest, brod, buk, čechy, dol, dub, dvůr, po-hledy, hluk, hvozd, chlum, skřib (= chřib), ú-jezd, kalv, vý-kleyky, o-kluky, kouty, kruh, kostel, lán (čtyřcet lánů), laz, lomy, po-lom, les, zá-mrsk, zá-mek, rohy, pře-rov, o-sek, sloup, smrk, o-strov, svět, týn, vír, přívoz, žďár (z-žár), žlab a j. K těmto druží se nejbližše jména přídavná: bělá, bílá, černá, dlouhá, křivé, modrá, suchý, tichá a j.

Přípona —a.

Jest ve jménech: hlína, hora (černá a j.), jáma, lípa, lísky (léksa), louka (luky), nivy, pila, po-ruba, ruda, pa-seka, při-seky, zá-seka, roz-sochy, rás-toka, voda, obora (ob-vora) a j.

Přípona —jo—.

Odvozují se jí 1. jména podstatná: čertoryje (ry-jo—), pole; — 2. přídav. jména přisvojovací ze substantiv znamenajících bytosti živé; masc. kněž, pův. kněži—, fem. kněži, neutr. kněže ve spřežkách kněž-dub, kněž-tes, kněž-tes-pole; medvěz (km. med- věž-jo—) ve jméně medvězí, nedvězi z nedvězie, novotvarého neutra podle znamení (svr. Gebauer Ill., 1, 311.).
Přípona -ja-.
Na př.: ochoz (ochože z o-chod-ja), stáj (sta-ja- a vlastně staj-a, svr. Vondrák l. 401.), zvola (iz-vol-ja), obec (ubec, pův. obcě).

Přípona -jo-.
Tvoří se jí přídavná jména přisvojovací: čepí = čapí, dívčí, jestřabí, kobylí, krahulčí (m. krahujčí), myší (t. j. miší, mniší), rybí, sokolí, veveříč, včíč, vydří, zubří. Některá z těchto adjektiv mohou obsahovatí suff. -jo.

Jest ve jménech hromadných: březí, habří, hobzí, hrabí (= habří), jedlí, klokočí, křoví, němčí (či přídav. jm.?), novčí, olší, pstruží (struží?), strání, ústí; — ve jménech abstraktních: lubě (m. ljubí, libí), pohodič, veselí. — Pozdějšího původu jest spojení přípon -ov-jo- ve jménech bržoví, jilmoví, střemchoví; svr. stromoví — často už v B. Br.

Příponou touto tvořeno jest nejasné jméno jalubí.

Přípona -vo-.
Tvoří se jí jména přídavná ze kmenů slovesných, svr. strsl. děl-a-vř = dělný; tak možno vykládati jména stupava (stúpati), svítava (svit-a-ti), kujava (kuj-a-ti).

Přípona -avo-.
Vyvinula se z přípony -vo- přejetím kmenového -a-; odvozuji se jí jména přídavná ze kmenů jmenných; svr. ostrava (ostrý), rusava (rusý), trnava (trn), litava (lutý), žlutava (žlty).

Feminínnum -ava stalo se speciální příponou pro jména místní; svr. doubrava (od *dabrav = dabr, dub), jihlava, oslava, železava.

Přípona -ovo-.
Odvozuji se jí jména přídavná především významu přivlastňovacího, potom též látkového; svr. stsl. bratrovčí vede dáborev; v platnosti jmen místních jsou většinou tvaru složeného; svr. bobrová, borová, březová, buková, bukové, bžová, jílová a jílové, lipová, ořechová, višňová; —

řídí jest tvar jmenný: brfov, jabloňov, kopřivov, lipov, ořechov, popov.

Přípona -no-.
Jest v přídav. jm. černá, km. čýrno- z pův. kir(s)-no- . Srv. Vondrák l. 359, 415.

Přípona -nu-.
brána z *bor-na; odtud deminut. branky.

Přípona -eno-.
Na př. ve jméně studená Dač., v přívlastku zelená: zelená hora.

Přípona -eno-
sklenné m. sklené z pův. stk-l-čn-.

Přípona -ina- (Vondrák l. 421).
Znamená: 1. původ věci nějaké: dědina = to, co pochází od děda, dědictví; žeraviny, srv. liščina atp.; —
2. produkt nějaké činnosti: kopanina = místo kopané, rou-
banina; —
3. kollektiva: březina = březový les, bukovina, lestina =
lískoví, lipina, třeština; —
4. název místa: pustina; —
5. obřady: křtiny. —
Tvarem náleží sem jméno Cidlina.

Příponu touto odvozuji se jměna obyvatel (srov. Vondrák,
Vergl. Grammat. l. 422 n.) ze jmen míst, která obyvatelé osadili.
V plur. příp. -ino- odpadá. Základní tato jména znamenala:

a) útvar půdy, půdu: dolany (dol), hodolany (udol), ko-
ryčany m. korytčany (korytko), kožušany (kožuch snad ve smyslu
 tropickém = porostlina), lašťany (lazec), lažany (laz), loučany
(lůka), pohořany (pohorli), trboušany (trbúch); přiložany (příloh);

b) ohradu, budovu, příbytek atp.: hradčany (hradec),
komorany (komora), kostelany, krčmaň místo krčmany (krčma),
osyčany z osěčany (osék), oplocany (oplot); —

c) strom, les atp.: dubany (dub), dubčany (důbek nebo
 důbec), hajany (háj), chrásťany (chrast z chvrast = křoví), jablo-
ňany (jabloní), lešany (je-li z les, ale možno odvozovat též od
 lěcha a pak náleží sub a), olšany, slížany (je-li ze sléz), topolany,
vážany (vaz); —
d) vodu, řeku: jezeřany (jezero), moravany (morava), moravičany (moravice), oslavany (oslava); —
e) zvíře: tuřany (tur); —
f) jméno přídomné, jímž se označovala považovaná místa: bíláno (bílý), dubňany (dubný), hlubočany (hluboký), lipňany (lipný), měščany (mělký), nemilany (nemilý), vysočany (vysoček); —
g) výraz příslovečný: naloučany (z výrazu na lúčce nebo na lukách), zakříženy (za kříž); —
h) jiná jména místní: olomoučany (olomůc), osvětimany (osvětíč), začany (m. žatčany -žatec); sem řadím též jména, jichž základní jméno tvořeno jest příponou -ov-; sr. borkovany, bukovany (buková), bystrovanby, habrovanby (habrová), hrušovany (sr. hrušová), litovany (luto — či litvan?), lukovany, milovany, rouchovany.

Pozn. 1. Některá jména jsou temná: obřany.
Pozn. 2. Přípona -anya v novější době mechanicky přenáší se ke jménům původem cizím; sr. norberčany (nürnberg), pouzdřany (pausram).
Pozn. 3. Jména -any bývají zdrobována příponou -sky; srv. hajánky, lažánky (lažinky), medlánky, ostruvánky.

Přípona -nyma.-

Jest ve jméně knízeni z kněhyni, od něhož odvozena místní jména jako knínice, kynice atp.

Přípona -ena, -ena, -eno.

Tvoří se jí jména přídomné. V platnosti jmen místních jsou většinou ve tvaru složeném; srv. blané t. j. blanné, bradlné (nyní bradleny - Boskovic a brandlín Dačice), březná, brusné, če- ladná, černá (černá), dešná místo deštná z deščná (dříšč.-n.), hlínná, hradečná, hvizdná, jamné, jasaná t. j. jasenná, kamenná, kletné, komárné, koroužná, korytná, krásné (buď z kras.-n- nebo chvast.-n-), lešná a lišná m. leštná z lěšč.-n-, lubná, lužná, návovná, obědné, olešná, perná, písečné, pitárně jinak neznámého původu, poličná, posvátné, pršná m. prštná, prščná, pržno dříve pržná, rásná, rokytná, rovečn - dříve a v lidu dosud rovečné,
rovné, rožná, rudná, rybné, slavatná, slopné, smolná, smrčné, střelná, svinné, štítná, topolná, třemešná, tresné t. j. trestné od trest — trsti, věžná, vražné, železné; —

v borovná jest spojen suffix -ov- s -sn: bor-ov-sn-.

Jména tvaru jmenného jsou řídká: srv. kramolín — původně kramolno, krásno z původ. krasín- nebo chvrest-in, mohelno m. mohylno, rokytno, roudno z rud-tn-, vrbno, žďárna z původ. (i)zn-žar-sn-; líšeň a žábeň jsou snad z pův. leštno (leštna) a žáblno.

Suff. -ína jest zajisté ve jméně komna.

Přípona -ína (-ínja).

Na př.: studně, roveň m. rovně.

Přípona -ro-.

Srv. jména: mokrá, mokř (z mok-r-ja nebo mok-rů), modrá; v attributu: dobrá (voda), dobré (pole).

Přípona -aro-.

Ve jméně kotáry.

Přípona -aro-.

Ve jménech: rybáře, štítary (t. j. štítaři), včeraty m. včelary (včelaře, včelaři), vinary; — nomen agentis: strhař.

Přípona -ero-.

Ve jméně jezera.

Přípona -lo- (-žlo-).

Tvoří se jí a) jména: sídlo (nové); b) jména přídavná: okrouhlá; světlá; (dle Vondráka I. 437 ze svět-l- a to ze svět-ll-); příčestí slovesná tážaly t. j. tážali; tážal = těžal.

Přípona -jlo-.

Ve jméně rohle, je-li ze kmene rog-ilo-. Srv. níže a Vondrák I., 437, 439.

Přípona -elo-.

V příd. jm. veselá.

Přípona -olo-.

- 168 -

Přípona -dlo.

Na př.: běli-dla, křídla, stádlo, napajedla.

Přípona -lo.

V neutru město (staré, nové).

Přípona -ta (-ota).

Tak tvořeno abstraktum lhota z ligo-ta.

Přípona -tajo-.

rataje z pův. or-taj-.

Přípona -tjo-.

Ve jméně ubec t. j. obec, obcě z pův. *obl-tja.

Přípona -stvo, stvje.

biskupství — těž biskupstvo.

Přípona -ato-.

Ve jméně ostráta z ostr-ata.

Přípona -yto-.

Ve jméně kor-yto: podkoryta.

Přípona -il-jo-.

Znamená příslušenství, potom rod, synovství; základem bývá nejen jméno, nýbrž i posses. adj. -ovi.

Z appellativ zastoupena jsou ve jménech na -ici, -ovici: biskup, děd, opat, otrok, pop, král a kníeni (kněhyni); sr. jména biskupice, dědice, kynice m. knínice (k tomu zdrobnělé kyničky), králice, opatovice, otrokovic, popovice (k tomu zdrobnělé popůvky m. popovičky).

Přípona -ko- (-o-ko-, o-ko-).

Tvoří se jimi přídavná jména: hluboká nebo hluboké, vysoká neb vysoké, vel(i)ká, krátké (kratšký).

Přípona -ce-.

Obsahuji ji jména lapač, přeskače, je-li z pův. pře-sýk-a-či.

Přípona -iko-.

Má význam 1. zdrobnovací; srv. košík; —

2. zpodstatňující; v tomto případě přidružuje se zejména k adjektivům na -ýs; srv. borovník t. j. bor-ov-ýn-ik, březník, doubravník, javorník, lipník, lubník, rudník, rybníky, straník, tráv-
ník, žěrnovník. Jména tato znamenala místo osazené, na př. trávník místo travné atp. Jindy označují se touto příponou obyvatelé města; svr. lázněky (svr. nynější rolník), záhlinice, je-li místo záhliníky, jesenice (m. jeseníky — jesenníky), kelničky, kladničky, kostníky. V některých jménech toho druhu přípona -ík (-íci) zatlačena koncovkou -ice; svr. kobelnice m. kobylíčky, sokolnice, stříbrnice a zmítně je senice, záhlinice.

Přípona tato jest tež ve jméně lopeník.

Přípona -ica.

Odvozují se jí 1. deminutiva; na př.: břesice t. j. březice, dyjice, doubravice, hořice, lhotice, lužice, oslavice, hoštice t. j. ostice, ostravice, řečice, rudice, skalice, slatěnice, t. j. slatinice, studnice; —

2. jména zpodstatnělá: bukovice, bystřice, holice, kopanice, ohrazenice, studenice, sušice, teplice, veselice; svr. lukavice.

Zvláště hojně přístupuje ku příp. -íčn-; svr. bilnice t. j. bylnice, blatnice, borovnice, březnice, brtnice, čeřožnice, divnice, hlásnice, hornice, rádnice t. j. hrádnice, jedovnice, jemnice, jasnice t. j. jasennice, jeznernice, kamenice t. j. kamennice, konice — konnice, kopřivnice, chornice asi m. kornice, chotnice (= kotnice?), lednice, lesnice, lipnice, lůšnice m. lůštice z pův. lěšč-íčn-ica, lomnice, lubnice, mohelnice m. mohylnice, moulnice, nivnice, olešnice, rokytnice a roketnice, senice m. sennice, strážnice, telnice, temenice, tvarožná dříve tvarožnice, vápenice m. vápeník.

Přípona -íčko, -íčk-ko.

Tvoří se jimi deminutiva: borek, břestek, brodek, dvorek, hájek, hrádek, chlumek, javorek, kloboučky, kobelničky místo kobylničky, kroužek, kůsky, lázničky, rybníček, sádek, smrček, třemešek (čekáme třemeška z pův. črůmleh-oka), týneček, vino-hrádky.

Na místě očekávaného (h)vozdeček jest vozdečko; naopak jest místek místo předpokládaného místko (měst-íčko).

Přípona -íčko, -íčk-ko.

Tvoří se takto deminutiva, zejména z deminutiv na -ice; javoříčko (z deminutiva javořice), jastřebíčko, ostčko, veselíčko; mezířičko (mezíříčí).

Těž brněčko je deminut. z deminutiva br(e)nice, pův. brněnc — brněň-íčko — brněčko.
Přípona -ška, -ška.

Má význam 1. zdrobňovací; srv. babolky, branisky, čižky (snad m. čišky = čiešky), hlinka, horka, horký, hůrka, hrázky, hrušky, jablečka m. jablůnka, jihlavka, kladky, lhotka, loučka, poláňka, řepka, řečky, ročná t. j. rozšířená (dem. z rozseč), rudka nebo roudka (routka), růžka z růžička, skalka, slatínka, stříklky, stránka nynějším tvarem. dříve stranské, svítavka, špičky, trnávka, věška (víska, věsky, vísky), vežky t. j. věžky z vežky, vrbka, zahrádky.

Sem náleží jména -ínka (diminutiva jmen -ína); březinka (březinky), bukovinka, lipinka; -íčka (diminutiva jmen -icě): bře-
nička, býstrička, kamennička m. kamennička (kamenníček), lavičky, lomnička, olešnička, ošlavička, poličky, senička m. senička (senniček), skalnička.

2. Zpodstatňuje jména přídavná; mnohá ze jmen takto tvor-
ěných mají též význam diminutivní jako olešinka vedle olešná; srv. červenka, dubenky, jaseňka*), košátka (košatý ?), olešinka m. olešenka, a to místo olšenka z pův. olšínka, rožinka m. rožinka z roženka, pův. rožínska, seninka — přípona -ínska asi již me-
chanicky připada (z pův. séniská bylo by sénenka — seninka), psružínky asi m. stružínky (struž-ínska), studénky, vápenky (m. vápenky z pův. vápennínska), vlažinka.

často druží se příp. -ínska ku příponě -ov-; srv. bobrůvka z bobrovka — bobrovínska, březůvky, habrůvka, habrůvka, kle-
čůvka, lipůvka, žernůvka.


Přípona -ace-

1. Odvozují se jí nomina agentis: střelice m. střelce, střelci, pův. střel-c-


3. Zpodstatňuje jména přídavná: bezec (m. bezec z *bržec-
nychc), rohatec, sovínec, studenec, zlamanec; zvlášť často druží se ku příponě -ov-: borovec, jaborovec t. j. javorovec, lipovec, léskovec, olšovec, vrbovec.

Jest též ve jméně solanec.

*) Tvořeno již od jasená; z původ. jasenná by bylo vzniklo jase-
enka (jasenýnska).
Přípona -še.
Má význam zdrobňovací: blatec m. blatce, sedlec m. sedlice; srv. selec—voitelsbrunn (Mikul.).

Přípona -še.
V diminutivu vesce z vše-ica.

Přípona -isko, -išče.
Jest ve jménech hradisko, hutisko, kněžovisko, sedlisko, stražisko, uhliska, vsisko; — hradiště, lučiště, stajiště (stejšť), stanoviště. Přípony tyto se někdy zaměňují; vsisko na Olom. slulo dříve vsiště. Znamenají místo, kde co jest; vsisko = místo, kde jest nebo byla ves, kněžovisko = místo, kde byla kněžě ves atp.

Přípona -isko-.
Odvozuji se jí jména přidavná. V platnosti jmen místních bývá nejčastěji tvar jmenný; srv. bilavsko, lépe bilavsko, bílko, blansko, březsko t. j. březsko, dobřínsko, dubicko (m. dubičsko), hlínsko, kanovsko, krásensko, kravsko, lhotsko, rovensko, skavsko, troubsko, újezdsko, želivsko, lépe želivsko. —
Řidší jsou formy složené: březské nebo březská, chlěvské snad m. chlébské), německé, ruské, vlaské.

Příponou touto označovaly se podle Praska, Komen. IX. 155, osady zpustlé nebo po zpustnouti nově osazené. Ukázat to podrobně o osadách jednotlivých, jest úkolem historie, nikoli jazykozpytu.

Přípona -ogo-.
Ve jméně ostroh z puv. ostr-ogů.

Přípona -e.
Na př.: seč, rozseč (sěč od sěku, sieci), rozkoš (koš, srv. koch-ati), ves (věs).
Podružné -e jest snad v mokř; mokrť: mokř = zelenť: zelenů; srv. debř.

Přípona -te.
Ve jméně závist z puv. za-vid-te.

Přípona -qde.
Ve jméně labut (labuť z labud; srv. pol. labędź); srv. však část I., str. 91.
Přípona -ežě.
Ve jménu stříčež z črítež, pův. čert-ežě. Je-li rod muž. ve jménu stříčež původní (na Valaš. říká se „do Stříčeža“), pak jest tu přípona -eže-.

Přípona -so- (z řu).
ponikev z pův. po-ník-žv-b.

§ 4. Složeniny.


První člen jest 1. kmen: březolupy, čertoryje, doloplazy, hustopeče, kladourby, rakodavy, kolovraty, žabovřesky, kuroslépy; bosonohy, suchohrdy, novosady, černovír (ze spřežky = črn vír); vyšehorří, pův. vyšohorří, středolesí; —

2. pád; složeniny tyto slúží nevlastní nebo spřežky, ježto v nich jsou spojena v celek dvě slova; srv. černvír = črn vír, černý vír; kněždub = kněž dub; kněžův dub; kněževes = kněžé ves; kněžova ves, kněžpol z pův. kněže pole = knězovo pole; krchleby plur. k sing. krchleb = krchý leb; suchdol nebo sukodol = such dol, t. j. suchý dol; velehrad, pův. veli hrad, t. j. veliký hrad; poluvší vzniklo asi ze spřežky pol vsi, srv. poludne ze spřežky polb dune (poledne); soběchleby, soběšuky; —

3. předložka, částice atp.; z předložek zastoupeny jsou: měsi: meziborí (meziboř), mezihorí, mezířičí; —
po: pobučí, podolí, pohoří (pohoří), pořičí; —
pod: podhorií, podhradí, podklášteří; —
před: předklášteří, předmostí; —
roz: rozhraní; —
u (a): ousoší; —
aa: záblatí, zálavčí (šp. záhlavčí), zářičí; —
sem řádem též nejasná slova tučapy, vyčapy, jež zajisté děliti jest v tu-čapy, vy-čapy; —

4. tvar slovesný: pasohlávky, praskolesy s-o- v prvním členu podle komposit ve skupině prvě; přestavky od km. sta-, srv. co do tvaru nezna-boh; chrudichromy v části prvě snad kmen chréd-, chréd-.
§ 5. Skloňování.

Česká jména místní v textech latinských většinou vyskytají se ve formách ustrnulých, jména na -ice a -any ve tvaru genitivním -ic, -an, appellativa v nominativě, často však písař český myslí po česku zapsal i tvar jména místního česky, tak že možno z různých listin doložit téměř celé skloňování. Sklonění jmen místních, pokud se u nich zachovaly archaismy nebo vyvinuly zvláštní novotvary, sleduje a vykládá na příslušných místech Gebauer v Hist. Mluvn. Ill. 1 (srv. zvl. § 42, 46, 70, 129, 287 n., 471, č. 3.). Bylo by možno spokojit se poukazem na tato místa, než pro souvislost a zajímavost podáváme tu některé význačnější příklady.

1. Některý písař k českému jménu přivěšuje latinskou koncovku; srv. Mocram 1212, opidum Mohilnam 1349 DB, Weskam 1370 DO.

2. Jména místní podle vzoru chlap, d ub. a) Singulárně; 
   Sg. g en. -a: V duba 1131 (v dubu 1031, ale listina tato chybí v Cod. Fried.), de Cruha 1349 DB, z Przywoza 1464 Kn. Opav.; 
   ze vsi Nejdeka 1559 Prask. Listin. (kopie); mladší -u: z Przywozu 1440 Kn. Opav., z Poczstatu 1464 t., s Štramberku 1480 t.; — lok. -e: Nabrode 1131 = na brodě, ostrosee 1131 = v ostrozé, 
   v Javorce 1409 Kn. P., na Šilperce 1562; — mladší -u: in Trsemescu 1358 DO (nom. Trsymesk 1353 t.), in Brziestku 1408 DO (k nom. břestěk); —

   b) plurálně; g en. bez př í p. -óv: de Sprziluk 1376 DB (= z příluk), z Chrudichrom 1406 kn. P.; — s př í p onou -ův 
   u appellativ: de Wůlczychdoluw 1384 DO, z Kůtuov 1464 Kn. P., 
   ze Čtyrdvorů 1482 Arch. Č.; —

   lok. p ů v. -iech, - ích: Kororupeh 1131, Laznicheh 1131, 
   Pecotulceh t., Pruezeh t., t. j. Kororupiech, Lazniciech, prostý lok. 
   bez předložky; in villa Kvroslepyech 1371 DB; -ích: podle a — 
   kmenů: in Kobluczkkach 1349 DO.

   Jména podle vzoru Brozany. P ů v. nom. -áne: Gradcane 1160, 
   Satcane 1131; — nom. s koncov. akkus., ale s ponechanou pře-
   hláskou: Brnyeny 1403 = Brňany u Výšk.; —

   lok. -as: Lucaz, Glubocaz, Ostrauaz, Olsaz, Oplocaz, Topo-
   laz, Virouaz — vše ze zakl. list. olom. z r. 1131, Obersas 1278, 
   Obersaz 1281 a j. = Obřas, v Obřanech; Thurzas 1292 = Tuřas,
v Tuřanech, stč. lok. Tuřas zachoval se v něm. jménu Turas; — lok. *-ach*, vzniklý analogií podle rybách atp., zachoval se v něm. názvu Hrušovan Grussbach, utvořeném ze stč. lok. Grusov (Gebauer III. 1, 78).

3. Jména místní podle vzoru *oráč*, m.č. a) Singulární; l. ok. pův. -iː: Kostelci 1131 t. j. v Kostelci. — b) Plurální; lok. prostý *-ich*: Koualouich, Dedicich, Opatouich, Ratagich, Zerbcich — vše z r. 1131; mladší *-iech* podle vz. chlap: in Cztrorigyech 1355 DO.


U některých jmen *-ary* doloženy ze starší doby tvary měkké *-ař*; sr. Wynarz 1388 — nyní Vinary; zajímavé je kolísání téměř současně u jména Včeraly; sr. Wczelarzoe 1406 vedle Wczerali a Wczelari 1420. Jméno toto je zároveň pěkným dokladem na přesmykování r l.


Jména *-še* mívala snad ode dávna dvojtvary podle znamení a kost; sr. de Rossecz 1353 DB vedle in Rosseczie 1356 t.; na fem. rozsěč ukazuje také deminit. rozsíčka.


Jméno Hranice snad bylo vždy pomnožné; sr. obec města Hranic 1608 Kamen. Sněmy III. 734, v městě Hranicích t.

Naproti tomu některá jména na -ice nyní singulánní byla dříve pomnožná muž.; srv. villam Jessník theutonicalem 1397 = nyní jesenice německá.


13. Jména místní podle vzoru pěší. V gen. sing. jest tvar -ieho, -iho vedle novotvaru -ie podle znamení; srv. de Czipieho 1376 DB t. j. z Čepieho vedle de Czepie 1356 t. t. j. z Čepie,

Jména přídavná odvozená ze jmen místních zajímávají jsou tím, že netvoří se vždy z celého kmene jména místního, nýbrž často jen ze základní části kmene. Doklady pro to možno čerpati arcí z textů českých a z mluvy živé; soustavnou sbírku slibuje V. Prásek v Sel. Archivu. Příklady níže uvedené vybrány jsou vesměs z Praskova Listináře. Při tvoření přídavní jm. připonou -isko- pomíjí se přípona -no-: fojt Jasenský 1739 (Jasenná); -lstvo: obci Biskupskej 1587, 1711 (Biskupstvo); -iko-: město naše Lipník i poddaní naši Lipenští str. 279; Jezerská obec 1698 (kopie) — obec sluje Jezernice, dříve Jezerníky; -še-: obec Jesenská 1661 (Jesenec); obec Studenská str. 224 (Studenc); -ica: lidem Loděnským p. 138 (Loděnice); přípony zdrobňovací: vsi Vozdeckej p. 259 (Vozdečko), právo Studýnský p. 55 (Studěnky).

Neděje se tak ovšem vždy; svr. lidé Brodečtí p. 71 (Brodek), lidé Troubečtí 1476 (Troubky) a j.

Někdy přídavné jméno jest rozšířeno připonou, která není ve kmeni jména základního; svr. některé osoby z dědiny Klokočí na místě obce Klokočovské 1511; ves sluje Černá a obyvatelé Černíčtí 1616.

Někdy v kmeni přídav. jména zachována jest stopa staršího tvaru jména základního; ke jménu Lišná jest přid. jm. Lištěnská 228, čtu ukazuje na starší tvar Lištná, Lěštní z pův. lěšč.-ně-.

Skládá-li se jméno místní ze dvou slov, odvozuje se jméno přidavné z kmene složeného; svr. Albrechtoví Černohorskému na Černé Hoře p. 165, farář Červenovodské 1651, obec dědiny Staroveské 1766 (Stará Ves), Horní-Moštěnští poddaní 1694 (Horní Moštěnice), Velko-Senickým farářem p. 24, obyvatelé Třídvorští r. 1618.

Připomenou dlužno, že listiny Praskova Listináře čerpány jsou namnoze z opisů pozdních a že opisovatelé jich pro vydání knižní jsou osoby velice různé.
Seznam místních jmen původu appellativního.

agli-

uhliska Val. Mez. z pův. agl-isk-.

bab-


bag-

bahná Bosk. Podle Slavíka, Sel. Arch. I, 65 n. osada nová z doby před r. 1750 (Bahno). Wolný vztahuje sem doklady z DB: 1355 de Bachna ... in Bachna, 1360 in Bachnow, 1390 Bahnow, čím řídí se Knies, Boskov. okres s. v. Zdá se však podle patronym. koncovky -ov, že se tato místa týkají osady jiné.


běl- (bielý).

bílá Míst. podle říčky Bílé; —

bělá Třebov.: in Byela 1365 DO; bělá stará a nová Ostr.; —

bílany Krom., pův. bielené, plur. k nom. sg. běl-Janín; svr. de Belen 1267; —

bělička Olom., plur. k nom. sing. běli-dlo; svr. in Bielidlo 1304, in Bilidel 1408; —

bělisko Litov. z původ. běl-isko; svr. v Bilisku 1672 Listin. Prask.; —

benat-

berg- (břeh).
břeh břívý Mik. jinak Pasohlávky; —

berst- (bříst = jilm).
břest Krom.; srv.: Vbreza 1131, znamená-li u brěsta; Briest 1228, Priest 1248; —
břestek Hrad., demin. od břest, pův. brést-ýkř; srrv.: Brziestek 1389 DO, in Brziestku 1408 t.; —
břestce Šternb., deminut. příponou -ýců; —
břecce Olom. jest snad též psáti břestce; srrv. něm. název Břest.
Srv. Břešťany v Čechách.

berz- (břieza).
břest Vel. Mez., N. Měs. Kollektivum z pův. brěž-ýje; srrv. Brezie 1214, z Březl 1409 (Vel. Mez.); de Brzyzie 1349 DB, de Brziezie 1353 t. (N. Měs.); —
břesejčik Vel. Mez. vzniklo snad z kollekt. březí; —
břežová Brod a j. z pův. brěž-ov-; srrv. Bresovia 1330, Brzyzovia 1361 (Třebov.); —
břežůnky Brod, deminut. k březová, pův. brěž-ov-ýka: srrv.: in villis Haluzicz et Brzezowca 1376 DO; —
břežina Brn. z pův. brž-ina; srrv. Brsyezina 1365 DB; —
břežinka Třebov., demin. z pův. brž-in-ýka; srrv.: Bresinka 1318—1326; —
břežinky Třebov.; srrv.: Bresesinca 1318—1326; —
břežná dvůr a ves Záb. z pův. brěž-ýn-; srrv.: de Brzezny 1350 DO, Brzezna 1358 t., Brzeznu 1464 t.; —
břemítk Třebíč z pův. brěž-ýn-ikř; srrv.: Brezník 1345, de Briesniki 1358; —
břesice Bosk., je-li z pův. brěž-ica; srrv. Březice 1436 Kn. P.;


**bobr**

bobrová horní a dolní N. Měs.; srov. de Boberowe 1267, de Bobrowa 1283; — bobrůvka N. Měs. z pův. bobr-ov-žka; srov. in Bobrowka 1393.

**bolg**

V druhém členu komposita osoblaha; srov. níže s. v.

boln- (blána).


bol-t- (bláto).

blatnice Buděj. z původ. blat-un-ica; blatnice velká a malá Hrad.; srov. Blatnicz 1371 DB., Blatnicz maiori 1371 t.; —
blatec Olom. místo blatce z pův. blat-ćce; srv. z Blatce 1493
Kn. P. Richter, Die ältest. Originalurk. vztahoval k tomuto místu
listinné Zablacaz 1131 t. j. (v) Záblac od nom. Záblacěné (srv.
Fried. Cod.).
sůblatý Vel. Meziř. z pův. za-blat-ćje; srv. Zablatie 1356 DB.
Srv. Blato, Blatina, Blatno, Blatná, Blatnice, Záblatí v Čechách;
Blatiny, trať u Bart., Dial. Slov.

bor-

bor Tišn.; srv.: partem ville Boro 1349 DB; — bory horní
Vel. Meziř., srv.: in Bor 1397 DB; — bory dolní Vel. Meziř.;
srv.: Bor 1370 DB; in Bora Bohemicali 1393 t.; —
borová Bosk. z pův. bor-ov-; —
borkovany Hust., pův. borkovné; —
borovná Dač. z pův. bor-ov-ńn-; —
borovník Vel. Mez. z pův. bor-ov-ńn-ikę; —
borovnice N. Měš. z pův. bor-ov-ńn-ica; —
borek Dač., diminut z bor, pův. bor-ńkę; —
borovec N. Měš. z pův. bor-ov-ńcę; — srv. in Porowecz 1358
DB; —
mesiboř N. Měš., dříve meziboř z pův. -boř-ćje; srovn. in
Meziborze 1366 DB., Meziborzie 1364, de Meziborzy 1368 t.; —
přibor Jič., je-li z pův. pře-bor, aneb pri-bor; srv. Przybor
1307, Pirzybor t., Przibor 1360. Vzhledem k tomu, že starší doklady mají Vriburg, nutno připustit možnost, že čes. Přibor je
z něm. Vriburg. Obtíž hláskoslových při tomto výkladu není;
cizí f ve spoustě slov dalo české p, ri změněno v ři, cizí u v o,
cizí skupina rg (rk) pak zjednodušena v r. Tak nabylo se slova zněním slovanského Přibor, jako z něm. Friedhof postupnými změnami jsme získali „čes.” hřbitov. Pro tento výklad svědčí též
že pro kompositum čekáme spíše tvar -ńje, srv. poříči, pří-
sřeší, podhradí atp.
Srovn. Bor, Borová, Borovany, Borovno, Borovnice, Borek,
Borovsko v Čechách.

bor- (jiné než předešlé, Bradlo).

bradlo Jihl., dříve snad bradlná; srv. villas Croyew et Bra-
dlna 1299, Bradils 1318 (prope Iglauiam); —

bradlín Dač., dříve bradlné z pův. bradl-ńn-; srv.: Bradine
1365 DB, Bradels 1327, pozměněno: Brandleni 1365 DB; —
bradleny Bosk., dříve a v lidu dosud bradlné; svr. in Brodlnis 1357, Bradlnye 1382 DO, Bradlne 1416 t. 
Srv. Bradlo, Bradlec (m. Bradlice) v Čechách.

bor-n- (brána).

branky Val. Mez. plur. k diminut. bran-ška; srovn. novam villam Branech 1270.
Srv. Brány, Braňany, Branná v Čechách.

bos-

bosonoky Brn., pův. bosonosi; svr. Bozonoch 1237, Partuz 1319.

bred-, 3. stup. brod-

brod, později uherský: svr. Naboro f 1131, Brod 1240 a j. často; —

brodek Přer., deminit. z pův. brod-škř.; svr. do vsi Brodou 1536 Listin. Prask.; — brodek — prödlitz Prost.; svr. de Brodek 1353 DO, Brodlins 1323; —

brodce Jihl., plur. k diminut. brodec, pův. brod-ek.
Srv. Brod, Brody, Brodice, Brodek v Čechách.

Brno.

brno, slovo kmene a významu neznámého; svr. stsl. brn-řeje lutum, slovin. brn Flußschlamn; svr. Brno po r. 1052 a častěji.


K výkladu některých archæologů, kteří viděli v Brnu Ptolemaiovo Eburodunum, klouž se Šújan v Dějinách Brna p. 42. Tamtéž Šújan podává domněnku svou, podle níž Brno souvisí se stsl. fem. brnja, čes. pomnož. brně = brňnění, tak že by znamenalo „místo pevné polohou neb i opevněním“). Ale při tom přehlédli, že slovo brnja, brně jest původu cizího ze stíhěm. brunja. (sr. Gebauer, Slov. s. v. brně).

mínění dospěl Th. Vodička v Č. Olom. Mus. I. 170, kde srovnává Brnno se jménem Hlínne a odkazuje na přídav. jm. brňenský. Ale brňenský mohlo vzniknouti kontaminaci příd. jm. bněský a jména obyvatel Brněné. Brnno psal již Dalimil; srn. před brnno Dal. C. 52 (Gebauer, Slov. s. v.).

Nový pokus o výklad jména Brno učinil Válek v Č. M. Mus. 1907, 56, kde odvozuje Brno z pův. Brndo od brdo (Brdno, Brno = útvar hrbovitý) a odkazuje na Zábrdovice. Ale pro odsouvání d ze skupiny dn není dokladů starých vyjma jen z jedno, kde mimořádná změna vysvětluje se zařazením slova do jiné kategorie (v příslovčích dějí se se slovy změny mimořádné), a Zábrdovice jsou patronymicem.

brňany Výšk., pův. brněné; srovn. Brnyeny ante Wisschaw 1403, Brnyny t. r., in Bran 1405; —

brníčko Záb., deminut. tvořené příponou -čko, odtud brnečko, brnéčko a brničko; srn. Brneczco 1356 DO; táz osada služe též brné; —

usobrno Třebov., kompositum, jehož oba členové jsou neznámi; srn. Vzobren 1078, in Vsoobrno 1086, Vsoobren 1160.

Pozn. Německý název Brna Brinnc vznikl podle čes. dialektní výslovnosti Brino (i průvodní hláška k ′p); na polohu jeru z toho však nemožno soudit.

Srv. Brno, Brňany, Brná, Brněnec v Čechách.

brš-, brus-.

brusné Hol., dříve brusná z pův. brus-sn-; srn. in Brussne 1358 DO, villam Brusna totam 1374 t.; — brusné Tišn.

Srv. Brusné v Čechách.

bud- (cizí, něm. Baude, střhn. buode).


buk- (cizí, srovn. snor. bów = buk).

buk Hran.; srn.: de Buk 1349 DO; —

bukov N. Měs., dříve též bukové; srn. Bukov 1242, Buccou 1285, de Bukoweho 1398 DB, in Bukowe t. r., de Bukowe 1437 t.;

buková Bosk. z bukov-; —
bukovina Brn. z bukov-ina; deminut. k tomu bukovinka

Brn.; —
bukovany Olom., původ. bukové; srovn. Bukouaz 1131, Bukouany 1176; —
bukovice Tišn. a j. z pův. buk-ov-ica; srv. de Bukouicz 1361 DB, de Bucowiczce 1376 t. (Tišn.); —

 pobući Záb. z pův. po-buč-ije; srv. Pobus, Pobitz 1275.

 Srv. Buk, Buky, Bučí, Bukov, Buková, Bučina, Bukovina, Bukovno, Bukovník, Bukovice, Bukovka, Bukovec, Bukovsko v Čechách.

 by-


 byst-r- (bystrý).

 bystrovný Olom. z bystrovné; srv. Bistrouuan 1277; —


 bystricka Val. Mez., deminut. z pův. bystrič-ika; srv. Bystřyz 1396; —

 bystré Brno, později bystrc, též bystrice; bystréce jest z pův. bystr-UES; analogi podle gen. bystrcě z pův. bystréca vznikl vulg. a něm. tvar bystrc jako podle gen. mudrce utvořil se nom. mudrc místo a vedle správného mudřec; srv. Bystrzecz 1373 (Bistricz 1381). Podle Brandla Rozpr. p. 146 znamená bystrc (sic) místo řeky, kde voda jest nejhlubší a tok nejprudší (Stromstrich), ale místo, kterým se dokládá: na tom bystrci nikdy loviti nebránilí 1486 Kn. P., toho neukazuje; bystréce znamená totéž co bystrina, Gielebach; srv. Gebauer, Slovn. s. v.

 Srv. Bystrá, Bystré, Bystřany, Bystrice, Bystrce v Čechách.

 hří- (včela m. pčela, bčela).

 vočerady Hrad. místo včelary, včelaře, včelaři z pův. břeč-elaře; — srovn. Wczelarzie 1406 DO, Czelarzye 1412 t., Wczerali a Wczelari 1420 t.

 Srv. Včelná, Včelnice v Čechách.

 bž- (bez).

 bovová Brod z pův. bž-ov-; srv. de Bzowe 1381 DO: —

 bzenec Hrad. z pův. bž-šn-čs, odtud beznec, analogii podle gen. a jiných pádů nepřímých bzenec (srv. gen. bzenče z pův.
březynca). Stopou původního e v kořeni jména bezneč jest i v lat.
 i něm. jméně Bisenz. Srv.: Bizince 1214, Bisenz 1231, Bzenec
 Rg. 1003 ex 1285, 1384, Bsiencz 1360 DO — často doloženo.
 Srv. Gebauer, Slovn. s. v.
 Srv. Bží v Čechách, Bezno (Bzeno) v Gebauer. Slovn. s. v.

břt- (brt = dutina, v něž žijí včely).

brtov Bosk., Třebov. z pův. břt-ově; sr. Briczow 1318
 až 1326 (Boskov); — in villa Byrczowie 1349 DB (Třebov);
-c- v obou dokladech vysvětluje se známou dialektickou změnou
ť-c, pak však dlužno již pro starou dobu předpokládat výslovnost
Brтов; —

brtoví Bosk. z brtově; srovn. Brcové, Brtové 1406 Kn. P.,
sstupil dvů vesků Brтовě a Boleslána 1417 t.; do Brtoví 1418 t.;
přídav. jm. brtově patrně pojato za neutrum podle vzoru znamení;

brtnice trhová Jihl. z pův. břt-tn-ica; sr. Byrdnice 1234;

brtníčka Třebič, deminut. k brtnice z pův. břt-t-n-íc-ka;
srv. de minori Byrtnicz 1350 DB, Birtnczkam 1360 t.
Srv. Brť, Brtná, Brtnice v Čechách.

cěrekvn- (cierkev, srovn. sthn. kiricha z řec. xrotaixov got. prostředím).
cerekev malá, lépe cerekvicka Jihl., deminut. k cěrekvicě z pův.
cěrekvn-íc-ka.
Srv. Cerekev, Cerekvice v Čechách.

Cidlina.

cidlina Bud., kmen neznám; srovn. de Cidlin 1356 DB, de
Czidlina 1360 t.
Srv. Cidlina, ves a řeka v Čechách.

čap- (čáp).

cépi horní, dolní Tišn., šp. čepy, pův. čepie, přídav. jméno
přísvoj. z pův. čap-i-je (stř. r.); srovn. de Czepie 1356 DB, de
Czepy 1376 t., de Czipie 1365 t., de Czipeho 1376 t., in villa
Czepieho inferiori 1381 t.; de Schtjejeho ... de eodem Stypieho
1360 t. j. z čepieho foneticky napsáno.

Psaní Čepy vzniklo neporozuměním; Wol. píše ještě Čepý,
ač ovšem český pravopis Wol. je nespolehlivý.

tucapy, původ. tučapi, srovn. Tucapi 1131 (Olom.); jméno
nejasné.
čaš- (čiešč).
čišky Tišn., je-li z pův. čiešky; srv. Czesky 1396.
češ- (Čech).
češky Prostěj.; srv. Čechah 1131; srv. část l., str. 42. a 59.
čel- (čeled).
čeladná Míst. z pův. čel-jad-tn-; —
čeladice Hustop. místo čeledice z čeledici; čeladice odvozeno patrně z dialekt. čelad, kde slabika -la- nepřehlasována pro tvrdé d (srv. čeládka). Podle Wol. vznikla tato osada ve věku XV. a osa-zena panským služebnictvem.
Srv. míst. jm. Čedlice v Gebauerově Slovn. s. v.
čelo- (čeložnice).
čeložnice Kyj. z pův. čel-ož-tn-ica; smysl neznám.
čen-, čen-
počátky N. Měs. m. počátky z pův. po-čet-żk-; -l- vniklo do nom. pl. z tvarů, kde bylo po právo, na př. z nom. sing., lok. plur. —
Srv. Počátky v Čechách.
čermčch- (třemcha, střemcha).
štřemčná Osobl. z pův. čřemčn-tn-; ze staré doby doloženo jméno němec. Renuersdestorff 1256, Renfridestorff 1267 a j.; —
štřemček Šump., dříve třemšek z původ. čřemš-šk-; srovn. Trsyemsek 1353 DO, in Trsemescu 1358 t.; s koncovkou poru-šenou: Trzimessco, Trzemewskow, obé 1371; zvláštní jest tu masc. třemšek místo očekávaného fem. třeměška (čřemšš-eka).
Srv. Třemčná, Třemošná, Třemošnice v Čechách (s o za a).
čert- (třet; srv. rus. čeret = rákos).
Srv. Střítež, Střitež v Čechách.
čtvrť (čtvrť).
čtvrti N. Měs., šp. čtvrť, osada novějšího původu.
Srv. Čtvrt v Čechách.

čerm- (černý = červený).
čermná Šternb. (Cat. Cl.), též Čermá, Wol. Černá, z pův.
čerm-tnn-.
Srv. Čermná, Čermá v Čechách.
čer-n- (černý, černý).
černá Vel. Mez.; —
černovír Tišn., pův. spřežka črn+vir; srovn.: de Czirnwyr
1364 DB, in Czynwir 1365 t., in Czirnwir 1371, Czynwir
1374 t.; — též černovír Olom. jest spřežka, jak ukazují doklady:
Crinuir 1249, Czenvír (sic) 1285; ve formě komposita: Cher-
нюor 1285.
Srv. Černá, Černovír v Čechách.
čert-
čertoryje Olom. z črtoryj-, dialekt. čertoreje, srv. ves Čertorej
1513 Prask. Listin, Zigmund Čertorejský z Čertorej 1608 Kamen.
Sněmy I. 493; starší doklady: in Cyrtorige 1234, in Certorige t.,
in Czertorigyech 1355 DO.

Běžný výklad, že čertoryji jsou řemeslníci, vyrábějící modly
(črty), přijímá Brandl Rozpr. Miklosich, Die slav. Ortsnam. aus
Appellat. p. 77. právem zavrhne výklad Dudićův, Mährens allgem.
Gesch. I, 377, že by čertoryje znamenaly místo obývané půsář
run = črt (!). Domnívá se, že jméno krt dužno spojovati
s črtati, Miklosich vidí v prvním členu črt = krt a vykládá čerto-
ryje za plur. jména črťoryja = Maulwurfshaufen. Domněnka
nesprávná, ježto črtati má koř. čért-, kdežto krt kršt-. Vašek v Č.
Mat. Mor. 1876, 25 řadí čertoryje k stč. jménín povahopisným
vzatým od zaměstnání obyvatelů; v části prvé místo črt = čert
může přy být črt a jméno označovati jinou umělost obyvatelů
než vyrábění model.

červený (červený).
červený z původ. črv-tn- v epithetech jmen červená lhota
Litov., červený hrádek Dač.; srovn. na Červeném Hrádku 1619
Kamen. Sněmy II. 506; —

dab-, dabr- (dub).

Dub Olom.; srv. V duba tota villa 1131, Dub 1232; —
dubany Prostěj., pův. duběné; srv.: Duban 1203; —
dubčany Litov., pův. dubčené, plur. nom. k sing. dab-čťan-inť; srovn. Dubčan 1353 DO a j. často (ojediněle Dobčan 1365, Dubčan 1368 t); —
dubňany Kruml., původ. dubňené; srovn. de Tupnan 1243, Dubnan 1370; — dubňany dolní Hodon.; srv. in inferiori Dubnan 1351 DB; —
dubenky horní, panské Dač.; sing. nom. dubenka z původ. dab-šn-tška; —
dubicko Záb. z pův. dab-ičško; srv. Dubisk 1266, Dubicsco 1267, Dubísko 1269 a j.; suff. -sko označuje osadu dočasně spusťlou, snad Dubice; srv. Dubicz 1282; —
kněždub Hodon., spřežka z kněž dub = kněžův dub; —
dubravy Brod z pův. dab-r-a, dříve Veledůbravy, srovn. villam Weledubrawy 1406 DO; —
doubrawice Bosk. z pův. dabr-av-ica; srv. na dubrawici 1052, Dubrawicz 1391, má zboží Dúbravici 1407 Kn. P. a j.; —
doubrawsk Tišn. z pův. dabr-av-šn-ikš; dubravník stč. = dubrava (Gebauer, Slovn. s. v.); srv. Dubrawnic 1208, Dubránik 1233, 1235, 1310; —
Srovn. Dub, Duby, Dubá Dubí, Dubová, Dubina, Dubno, Dubovice, Dubnice, Dubovka, Dubisko; Doubra, Doubravice, Doubravička, Doubraavka v Čechách.

dav(i)-
Jest v druhém členu komposita rakodavy Olom.; srv. níže rak-.
děd- (děd).

dědina nová Litov. z děd-ina; — dědinka Litov., deminit. k dědina; —
děv-

dievě Osobl. z dievčie a to z děv-č-je; srv. Diewczie 1403, Dyewczie 1408.

div-

diváky Hustop. pokládá Vašek, Č. M. M. 1876 s H. Jirečkem za pův. divoky, ale může být tvořeno příp. -ako-; srv. hon-ák atp.
divnice Brod z divnica; pomysleti na pův. jivnica jest ne-snadno, ježto změna j-d jest velice řídka. Podle zprávy Peříkovy ve Vlastivědě (Val. Klob.) říká se v Divnicích; pak by to bylo patronymikum, pův. divníci od osob. Diven.

dob- (dobrý).

dobrý z km. dob-ro- ve jméně dobré pole Mik.; srv. Dobre-pole 1351 DB, Gutenuelt 1355 t.; —
dobrěnsko Kruml., původ. dobrěnsko; označuje místo, kde bývala osada jménem Dobřen, Dobřany nebo Dobřenice; srv.: Dobrenec 1298, 1310 CM; 1350 DB; Dobrenicz 1373 DB.
Sr. Dobrá, Dobré, Dobřany v Čechách.

dol-

doly Litov., vlčí doly Krom.; —

*) Těž Dvorský, Č. M. Ol. 1894 vykládá Hodolany z Hodoňany a podle své teorie o jménech na -any vidí v nich obyvatele z Hodonína nebo Hodoník.
suchdol Boskov., Jič. a sukdol Litov., Prostěj. jsou spřežky such—dol = suchý dol; k za ch jest známá změna dialektická.

podolí Brno, Bosk., Hrad. a jinde hojně z pův. po-dol-sje; srv. Podole 1350 DB, 1358 t. — podolí na Brněnsku; — podolíčko Záb., deminit. k podolí; —

doloplasy Olom., pův. doloplazi, doluplazi; srv. in villa Doloplás 1322, Doluplaze 1233, Doloplaz 1234; obvyklý výklad „po dolach se plazící“ (srv. ještě Vašek Č. M. M. 1876) Miklosichovi op. c. p. 78 se nezamlouvá, přiznává raději svou nevědomost. Částem komposita jako namnoze i jinde rozumíme, stanovit přesný význam celku není nám již možno.

Srv. Dol, Dola, Doly, Dolany, Dolsko, Podolí, Podolsko, Zádolí, Údolí, Doloplazy v Čechách.

dom- (dóm, dům).

podomí Výšk. z pův. podomie, po-dom-šje; srv. Podom 1371 DB, 1437 t.; podom vyložit jest jako pohoř m. pohoří atp.

Srv. část I, str. 40.

dorf- (cizl).


dup-

doupě Dač., pův. dúp-ja.

dver- (dvůr, dvůr).

dvůr, pův. dvor, obyčejně s epithetem: n o v ý dvůr Nové Město, Třebov., třeboravovský dvůr Třeb. (třeboravovský snad kontaminací z třebovský a třebořovský); často v plur.: n o v é dvory Olom., Bud. nebo s čislovkou: dv a dvory Bosk., tři dvory Litov., čtyřy lépe čtyři dvory Bosk.; srv.: ze Čtyrdevorů Arch. Čes. 1482; s e d m d v o r ú (siebenhöfen) Šternb.: Sedmdwuer 1397 DO: —

dvorek Prostěj. a j., demin z dvůr, pův. dvorsk.

dvorec, deminit. z dvůr, pův. dvorsce; bývá většinou v plur.: dvorce a horní dvorce Dač.; též dvorec — hoř Šternb. původně bylo snad plur.; srv. lat. de Curis 1339; — dvořiště N. Město z pův. dvor-išče; —

předvoř Jihl. asi místo před-dvoří, srv. předklášteří a jména
jako Meziboř m. Meziboří atp.; je-li pravdě zpráva Wol., že slulo kdyysi Předboř, pak jest pův. jm. předboří.
Srv. v Čechách Dvůr, Dvory, Dvorce, Dvorecko, Dvořisko, Dvořiště.

Dyjě.

děšek- (dška, deska).

děšná Hol. a j. z deščná a to z pův. dšč-ěn-; srv. Decznam 1373 DO, Dessnu 1446 t. (Holeš.); Desczna 1318—1326, Desčzna 1390 (Třebov.).
Srv. Deštná v Čechách.

dlůh- (dlūhý).

dlouhé N. Měs. z dlůhě: srv. de Dluhe 1369 DB, de Dluheho 1437 t.; — dlouhá ves Třebov. a j.
Srv. Dlouhý, Dlouhá v Čechách.

ěd-
V kompositu medvěd a odvozených odtud jménech medvězi, nedvězi Olom z medvězí; — srv. část II, § 5, odd. 9; — nedvědice Tišn., je-li z původ. medv-ěd-ica; srovn. část I., str. 14; —
kotojedy Kroměř., pův. kotojědi; srovn. Cotoged 1353 DO, Cothoged 1358 t.; —
kosojedy Hodon., deminut. z pův. kozojědi, kozojědy; srv. de Kozoged 1376 DO, in Kozoged 1448 t.; —
oběděné Šumb. z pův. ob-ěd-ěn-; srv. Obgedne 1447 DO.
Srv. Kozojedy v Čechách.

ězd- (srv. jězditi).

ujenis Brod a j. z pův. u-jězdě = iugerum; srv. Vgesd 1261 (Brod), Vgisd 1334 (Tišn.) a j.; jednotlivé újezdy rozlišovány příslusky horní (Holeš.), dolní (Hran.), velký (t.), hřivný (Brod), pův. Hřivinův; —
újezd Krom. a j., deminut. z újezd, pův. -ěčь; svr. Vgezdec
1131 (— snad Újezd u Přer. Fried.), Vgezdcí t. (lok.); —
újezdsko Krom., suff. -ško označuje osadu dočasně opustlou,
dříve újezdec, svr. Vyesdec 1365 DO.
Srov. Újezd, Újezdec v Čechách.

gaj- (háj).
hajany Brn. z pův. hajěné; svr. Hayan 1323; —
hajánky Tišn., deminut. z hajany; —
hájek Tišn., deminut. z háj, pův. gaj-ěkь; svr. villam Hayek
1358 DB.

gat-
háčky Litov., deminut. k háč, svr. kokotie, řežulě hácě
= rostlina v Gebauer. Slovn. s. v.; svr.: in Hatzki 1318.

ger- (hrdlo).
suchohrály Znoj. a j.; svr. Zuchohrdele 1226, Suchohirdle
1360, de Suchohrdl 1385 DO (Znoj.); přezdívka, svr. bosonohy.
Srov. Hrdly (z Hrdla?), Hrdlořezy v Čechách.

glab-, gláh- (huboký).

hluboké Bosk. z km. gláh-ěko-; svr. in villa Hlubokey 1349
DB; —

hluboká Třebíč, Vel. !Mez. a j.; svr. in villa Hlubokey 1349
DB, de Hlubokey 1356 t. (Třeb.); —

hlubocany Výš. m. hubočeně; svr. Glubocaz 1131; —

hlubokek Olom., lépe plur. hubočky; suff. -ko- znamená
patrně osadu na čas opustlou; svr. parva Hluboky 1364 vedle
Hlubiczki 1365 DO.
Srov. Huboká, Hubočinka v Čechách.

gleď- (svr. hleděti atp.).

pohledy Třeb. místo pohlady, -e- vniklo sem analogií z tvarů,
where bylo po právu, na př. z lok.; svr. Pohled 1365, 1398 DB
(doklad Bolen 1270 jest zkomolen); —

pohledec Nov. Měs., deminut. z pův. po-gleď-ěčь; svr. in
Poleczthe 1348 DB, Pohledecz 1358 t., de Pohledce 1464 t.
Srov. Pohled v Čechách.
glin- (hlína).

hlína Brn., dříve též hlinka, srv. na vsech Hlince a Rozdrojovících 1402; —

hlinky Vel. Mez.; —

hlinné N. Měs. z pův. glin-šn-; —

zdhlínice Hol. m. záhlinnici k pův. za-glin-šn-ikv, srv. střibrnice m. stříbrníky atp. V dokladech listinných bývá dialekticky za kořené -i- -e-; srv. Zahlenicz 1390, 1408, villam Zahlenyczie 1391 DO. O dialektickém -e- za -i- v textech stmor. srovn. Gebauer I., 218; —

hlinka (glemkau) Osobl. z pův. glin-ška; srv. minus Glynik 1267, Lhinka 1389 CM, Hlinka 1388 Lechner, Belehnungsb.; —

hlinisko Hran. z pův. glin-ško; srv. in Hlynska 1348 DO, v Hlínště 1452 Prask. List.


gliv- (hlíva rostl.).

hlivice Litov. z pův. gliv-ica; srv. Hlybicz 1343, Hlywicz 1344 (1371 DB i CM Hlinicze s -n- místo -u-).

Srv. míst. jm. Hlivicě pl. v Gebauerově Slovn.

gobidz- (czli, srv. got. gabiceps).

hoby staré a nové Bud. z pův. gobidz-ije = abundantia; srv. na Hobzá 1606 Kamen., Sněmy I. 160.


gol-


Srov. Holice, Holičky v Čechách.

gol-s- (hlas).

hlásnice — wächtersdorf Šternb.; novější, dle Wol. teprve od r. 1695.

Srv. Hlásnice v Čechách.

golv- (hlava).

gor- (hora).

hora černá Bosk.; srv. de Shirnehor 1279, Chernahora 1286, z Černé Hory 1406 Kn. P. a j.; hora kamenná Třebov., mokrá Brn., zelená Výšk.; — hory Třebíč, dle Wol. od r. 1567; —

hořice Bosk. z pův. gor-ica; srv. in Hozrčiz 1318—1326; na rozdíl od čes. Hořic jest mor. Hořice singulární; —

hornice Bud. z pův. gor-čn-ica; srv. Hornyczce 1377 DB (ale též: Horonycz 1358 t., Horenicz 1369 t. = Hořenici ?); —

horka Olom., diminut. z pův. gor-ška; srv. de Horka 1279; horka stará Brod; —

horky Bud.*); srv. de Horka 1225 (toto místo podle Wol.), de Horek 1356 DB; — hůrka Jič. z hórka; —

podhoří Hran. z pod-čor-šje; srv. Podhorsi 1371; —

pohoří Jič. m. pohoří z pův. po-gor-šje, pohoř přešlo k ja-

kmenům jako v Čechách Podhoří, srv. de Pohorz 1375 (nejsou-li to pohořany — něm. pohorsch); — pohořany Olom. z pohořené; —

mezihorí, -hoř Třebov.; doklady na přechod k ja-

km. již staré: Mezihors 1316 vedle Mezyhorzie 1398 DB (VIII.); —

vyšehorí a -hoř Zábř.; — srv. Vysschehors 1369 CM; Wisse-

horzie 1397 DO, 1400 CM.

Srv. v Čechách Hora, Hory, Hořice, Horka, Horky, Hořany, Podhoří, Podhořany, Pohoří, Pohořany, Mezihorí, Mezhoří, Záhoří, Záhořany atd.

gord- (hrad).

hradnice Záb., šp. rádnice, z pův. grad-čn-ica; sr. Hradnycz

1348 DO, Hradnyczce 1398 t.; význam: „voda pod hradem tekoucí“ vykládá se v Č. Olom. Mus. 4, 172; —

hrádek Znoj. z pův. grad-ťkř; srv. gradec 1131; — hrádek

červený Dač.; —

hradec Lit. z pův. grad-ťkř; srv. Hradec 1344 CM; —

hradečná Lit. z pův. grad-čn-čn-; srovn. Hradeczná 1344, 1371; —

hradčany z hradčené = obyvatelé hradce; srovn. Gradcan

1078 (Prostěj.), 1160 (Hol.), Hradczane 1126 (Prostěj.) a j.; —

hradisko Krom. z grad-isko; srv. Hradisko 1406 Kn. P.; —

*) Tak C. Ct. DB. 1907, v úř. lexik. H o r k á, což Wisnar pokládá za nesprávné.
hradištko Prostěj., též hradisko malé, z pův. grad-išč-ěko; srv. Hradystko 1408 DO; z Hradiščka 1550 Kamen., Sněmy III. 50; hradiště z pův. grad-išče; srovn. Gradisch 1126 (klášter); klášter Hradiště sluje v listinách většinou gradicense monastérium; —

rajhrad a rajhradice; o nich svr. část I., p. 17, 41, 115; — velehrad m. velíhrad z pův. veljš gradi; svr. Veligrad 1131, Welegrad 1220 a j.; svr. též studii Praskovu o jméně Velehrad v Č. M. M. 1900, p. 313 n.; —
zahrada Tišn., zahrádky Třebíč, deminut. k zahrada; —

podhradí Brod z podh-grad-i-je; svr. de Podhradie 1350 DO, Spodradi 1378 CM (= z podhradí); —

ohrazy Bud. utvořeno příponou -ica z partic. perf. pass. o-hrazen jako kopanice z přičestí kopán; dle Wol. připomíná se po prvé r. 1498; —

hrázky Prostěj., deminut. k hrázě z pův. gord-ja.

gověd- (hovado).


grab- (habr z psl. grabr̩, dial. hrab).

habří N. Měs. z pův. grabr̩-je; svr. in Habří 1342; —
habruška Brn. z pův. grabr̩-ov-ška; sr. Habrowka 1365 DB;
habrovany Výšk. m. habroveně; svr. de Habrowan 1376.


gran- (gorn-2*).

hranice z pův. gran-ica: bývalo snad vždy pomnožné, svr. č. II. § 5; na starších dokladech jako Granice**) 1169, in Hranicz 1251 (Grad.) nelze číslo poznati; —

hramčůně Šternb. z pův. gran-ič-ţi-ŋ-; srv. Hranyczne 1353, 1355 DO; —

hramčůk Třebov., deminut. z hranice — nově z roku 1782;

rozhraní Bosk. nazýváno podle polohy na rozhraní Čech a Moravy.
Srv. Hranice v Čechách.

gruš- (gruše).

hruška Přer., deminut. z hrušě, pův. gruša; srv. Rusca 1078, 1126, Hrusca 1406; — hrušky Výšk.; svr.: in villa Pyrpaum que vulgariter Hrusky dicitur prope Slawkow 1361 DB, v Hruškách 1406 Kn. P.

Srv. Hrušová, Hrušovany v Čechách.

hvozd- (hvozd).

hvosť Litov.: Hwozd 1382; —
hvosťá Hol. z pův. gvozd-ţi-ŋ-; srv. Hwozdnu 1446 DO; —
hvosťec Tišn. z pův. gvozd-ţi-ŋ-; —
vosťecko Litov. m. hvosťečko, hvosťeček, hvosťček z pův. gvozd-ţi-ŋ-ţi-k; svr. páni vsi Vozdička 1599 Prask. Listin.

gul- (gul).

hluk Hrad. z pův. glu-ţi-k (z koř. *ghel-, který je v glagolšt.;
srv. Vondrák, Vergl. Gramm. I, 392); za stara též plur.: Hluky 1360 DO; Hluk 1294, 1303, na ... Hlučku 1619 Kameniček, Sněmy II. 506.
Srovn. Hluky v Čechách.

ham- (ham).

hamry Prostěj., h. dolní a přední Nov. Měs.
Srv. Hamr, Hamry v Čechách.

hut- (hut).

huté Kyj.: h. staré Hrad.;
Srv. Hut, Huté v Čechách.

chalup- (snad cizí z řec. *xalουβη).

chaloupky Třebič, deminut. z chalup nebo chalupa; jinak sluj
táž osada též brtnice nová.
Srv. Chalupy, Chaloupky v Čechách.
- 196 -

chlěb- (cizí z germ. hlaib-, got. hläibs).

chléské Tišn., dříve chlébské z pův. chlěb-isk-, jak svědčí hojné doklady: de Chlebske 1356 DB (Kelepskem 1351 t.), de Chlebskeho 1379 t.; -v- vedle -b-: de Chlewske ... in Chlebske 1392 t.

Podle tohoto pojetí nastala změna staršího b ve v, čeho jsou některé doklady dialektické, srv. Gebauer I, 423. Možný jest však též postup opačný, změna v—b; srov. velmi hojné doklady toho u Gebauera I, 429 n. Pak by chlévské pocházelo ze jména chlěv-.

soběchleby Hran., pův. soběchlebi, přezdívka: srv. Sobyechleby 1447 DO.

Srv. Chleby, Soběchleby, Chlívce v Čechách.

chorag- (korůhev, cizí, srv. got. hrunga = tyč).


Srv. Korouhev v Čechách.

chrom- (chromý*).

chudichromy Bosk. z pův. ch(r)udichromi, přezdívka: v prvém členu nejasno, zdali chudi- či chrudi- (z jmene chréd-, chréd-), ježto doklady na obé jsou téměř současné, srv. de Chudychrom 1349 DB, de Chrudichrom 1365 t., 1368 CM., de Chrudichromi 1371 DB, de Chudychrom 1376 t.; podobné střídání chud- a chrud- je ještě v Kn. P.; srov. z Chrudichrom 1406 a z Chudéchrom 1407.

První část této složeniny snad souvisí s osobními jmény Chrud a Chrudim.

chrhb- (chrh, chřih).


chvors- (chrorst, chhrast).

krásno (C. Cl. krásná vel krásno) Val. Meziř. z chrastno, chvristno, pův. chvrest-on-ː srv. Krastno 1227, de Črasna 1307 CM, 1348 DO a j. Srv. Prasek, Č. M. M. 1905, 47. Není však

*) Etymologii slova chromy viz u Meilleta, Études p. 173.
nemožno odvozovatí krásno od krásy, pův. kras-tn-, ježto jest
hojně starých příkladu vsouvání -tn- mezi sn, čím by se vyložil
doklad Krastno 1227, jediný, který na kmen chvrast- připomíná.

Proto též ves krásné N. Měs. uvádíme pod kmenem kras-
chrasteň Hol. z chráščeně, chráščeně = obyvatelé chrastí.

Srv. Chrust, Chrasty (v Gebauer. Slov.), Chrasti, Chrášťany
v Čechách.

chlum- (chlum, chlum).

chlum Bosk. a j.; srv. Chlum 1318—1326 (na Třebov.?): —
chlum Hrad. míst chlum obalováním;
chlumek Vel. Meziř., deminut. z chlum; —
chlumec (chlunz) Dač., lépe chlumec, deminut. z chlum, pův.
chlum-esc; srov. Chlumpcz 1368 DB, 1371 t., Chlumcz .... de
Chlumce 1376 t.

Srovn. Chlum, Chlumany, Chlumec, Chlumek, Chlumčany
v Čechách.

chrav- (chravat, charvat).

charaváty Olom., pův. ch(a)rváti; srv. de Chrwaht 1353 DO,
de Chirwatz 1359 t., de Charwat 1365, 1368 t.


ilín- (ilín cizí, sthn., střhn. člín-boum).

jelmo Dač., pův. jilem: srv. villam dictam Gylem 1358 DB,
de Gylem 1378 t.: de Gilma 1358 t.: —

jilmoví Tišn., kollek. z pův. jilín-ovýje: srv. in villa Gil-
moue 1365 DB, Gylmowe 1376 t.


iv-, jiv- (jíva).

nivnice Brod, je-li z pův. jivnica — jiv-n-ica, jak vykládá
Prasek, Č. M. M. 1905, 44. Výklad Praskův, že Nivnice „patrně
pojmenována byla po potoku jivnici“ jest po stránce hláškoslovné
bezvadný, ale na uváženou jest starobylost jména nivnice: srv.
Nynnice 1261, k Nivnici 1460 Kn. P. Odvozujeme-li nivnici od
niva — ager, jak činí Miklosich, znamená nivnice, pův. nivnica
asi potok nivný, nivami, poli proudicí. Služe také potok, na němž
Nivnice leží, Nivníčka, nikoli jivnice, jak by se ze slov Prasko-
vých mohlo souditi.
šternb., z jiv-ov-; svr. Gybaw 1364 (1269 se připomíná v těchto končinách Gywowska ciesta); — jivoví Vel. Mez. z jívové; svr. půl města Křižanova a vsí Jiwowé, Medlova 1486 Arch. Č. VI., 517 — pojato patrně za neutrum podle vz. znamení; v Jivovém 1481 Kn. P.


(j)abl- (cizí; svr. ir. aball, sth. apful, stč. jablo).
jablunka Val. Mez., lépe jablunka, deminut. z jablon, pův. jablon-ka; svr. in Jabluncza 1336, kdež u jest u; ú v první pol. XIV. st. se již vyskytá, svr. chronologii změny ő-uo-ů u Gebauera, Melv. I. 244.
jabloňov V. Meziř. z jablo-n-ov ř., nč. -ň- podle jabloň: — svr. in Jablonoue 1361 DB, Jablonow 1366 t.: tež jablon: in villa Jabloni 1373 t., in villa Syablony t. r.; —
jabloněny Bosk. z jabloněné; svr. de Gyablonan 1375 Kn. P.
jad- (jěd).

Bylo-li jm. jedovnice pův. pomnožné, bylo by je možno odvozovat z pův. jedovnici od jm. jedovník = jědovec, trávie: pak by jedovnice a jedovice značilo totéž.

jagn-, agn- (jěhneč).

jehnice Brn., je-li z pův. agn-ica; svr. část I., p. 12.

Jalubi.


1. jas- (jěsen).

jasenka Val. Mez., odvozeno příp. -čka již z jasená (z jasenná by bylo jasenenka); —
jesenec Litov. z pův. jas-en-2csъ; srov. Jessenecz 1351 DO.
Srv. Jasená, Jeseník Hrubý, Jesenice, Jesenčany (jesničany) v Čechách.

1. jas- (jastřáb, jěstřáb).

jestřábí a jěstřebí, adjekt. střed. r. z jastřáb, stč. m. jěstřebí, pův. jas(t)řeb-ůj, střed. r. jas(t)řeb-je — jěstřebí: srov. Jazstrabe 1234, Jastrabe 1235 (Tišn.), t. j. jastřabí bez přehl., Gestrziebie 1377 DB (Vel. Mezř.): — s přehl.; — jěstřebí, jěstřebí možno též pojímati za appellat. kollektivní jako březí, habří atp.; —
jěstřebíčko Záb., deminut. z jěstřebí, stč. jěstřebíčko z dem. jěstřebice (jas(t)řeb-ůj,ce).

Javor-

javeřek Vel. Mezř.,* 
N. Měs., deminut. z javor, z původ. javor-ška; srov. de Javorka 1364 DB, v Javorce 1409 Kn. P.; —
javořičko Litov., deminut. z javořice, deminutiva z javoří: srov. jestřebíčko; —
javník Hodon., Svit. z pův. javor-ůn-ik; — j. Svit. v C. Cl. plur. -ky; —
javorovec Hrad., dialektní místo javorovec z pův. javor-ov-1c; za stara osada slula javník a javníčky; srov. č. II., § 2.

Jedl- (jedle).


*) Úř. Javůrky.
jem-, jem- (jáma).


jez- (jezero).

jesera Výšk., za stara sing. jez-ero; svr. z Jezera 1465, 1483 Kn. P.; —

jugl- (Jihlava).

jihlava z pův. jugl-ava; z pův. jugla vyvinulo se v čes. západní jehla, v čes. východní ihla*) (Gebauer l. 171, 530); *jihla, které pro jihlava jest předpokládati, mohlo vzniknouti na rozhraní mezi nářečím, které mělo jehla, a sousedním, kde se říkalo ihla. V. Prasek, srovnávaje Jihlavu s pol. Jagelnicí, odvozuje ji ze jména jáhla, při čem však nijak nevyvěstuje, jak se z Jáhla mohlo vyvinouti jihlava, jihlava. Svr. Gyglaua 1243, de Gihlaw Kosm. pokrač. 1249 (Gebauer, Slovn.); —
jihlavka Dač., dem. z jihlava; svr. de Gihlawca 1356 DB; za stara těž plur.; svr. villam Gyhlawky 1386 DB, in villa Gihlawky 1406 t.

kal-

kaly Tišn.; svr.: z Kaluov 1420 Kn. P. (2X); —
kalište Dač. z kal-išče.
Svr. Kaly, Kalná, Kalište v Čechách.

ka-men- (kámen).

kamenná Třebív, adjekt. z kamen-yn-; svr. in villa Cameney 1349 DB; in villa Kamene 1370 t. (Třeb.); kamenné Záb.: Kamenne 1385, 1447 DO; —

*) Vondrák, Vergl. Grammat. l. 143, předpokládá pro češtinu záp.

*jhla, ale z toho by se bylo v nč. zajisté vyvinulo hla, jako z jgra povstalo hra atp.
kamenice Jihl, místo kamennicě z kamenín-ica; srovn. de Kamenicz 1358 DB: —

kan-
kanovsko Přer. z kan-ov-šsko; znamená asi místo, kde bývala osada jménem Kaňovice nebo t. p.
kap- (cizí; lat. capella).
ka(p)t- (kút).
kouty Třebíč; srovn. z Kútuov 1464 Kn. P.; kouty (něm. Winkelsdorf) Šump. — nově: —
plnkout Litov. z pův. pln-kút, dial. plin-kút, -li- za l; srv. výše Brino a Gebauer I., 291, kde jsou doklady na pln- = pln-nyní se píše nesprávně plknout; srv. in Plnkut 1348 DO, Polnkutye et in Tribencz villis 1368 t., in villa Plnkut 1381 t. a častěji v DO.
Srv. Kout, Kouty, Kouta v Čechách.

kas- (kus).
kaš- (srv. kašč?).
kašava Hol. neznámého významu: srv. Kassawa 1446 DO.
klaus- (klášter z lat. claustrum).
klášterec Šumb. z pův. klašter-ΣСъ; srovn. Klasstercze 1447 DO;
podklášteri Třebíč, předklášteri Tišn. z pův. -klašter-ήςje.
Srv. Klášter, Klášterec v Čechách.
klek- (kleč).
klečuvka Hol. z kleč-ov-ška; výkleky Hran.: srv. Wkleki 1358, Wykleky... in Wyklek 1447 DO; klek = křivý strom podle Bartoše, Dial. Slovn.
kléť (stsl. klěť, cubiculum).

kletné jič., adj. z klěť-uni-; srv. Clethne 1396, Klettna 1398, s Kletneho 1437 (Kn. Opav. 26).

klob- (klobůk z turec. kalpak).

klobouky valaš. (Brod) a u Brna (Hustop.); srv. de Clobuch 1207, Clobuk et Poteč 1341, in Klobuk 1404 (Brod); — klobouky Výšk., diminut. z klobúk, pův. klobučík; srv. in Koblučzkach 1349 DO (od koblük = klobúk), de Clobuczek 1382—1385 Kn. P. Prasek z důvodu, že slovo klobouk dostalo se do slovanských jazyků v pozdní době, pokládá v Č. M. M. 1904, 430 odvozování těchto 'jmen od „klobouků“ za nemožné a spojuje je se stsl. gláb-okt. Aby z glábovék dostal klobuk, musí předpokládati 1. přesmyknutí hlubok v hlobuk a 2. změnu hl- v kl-. Ale ani pro přesmyknutí u—o ani pro změnu hl—kl není jediného známého příkladu, aniž Prasek takových příkladů uvádí. Je to tedy jeho výklad pouhá domněnka. Připomínám, že topikum klobouk může mít význam metaforický: vrch, útvar půdy v podobě klobouku atp. — Srv. Klobuky v Čechách a část I., p. 83.*)

klok- (klokoč).


Srv. Klokoč, Koloči, Klokočov, Koločná, Koločno v Čechách.

klok- (klk, kluk = pozemek rozkopaný).


kob- (kobyla, kôň**).

kobyli Hustop., přídav. jm. z kobyli-je, pův. kobyli-je; srv. Cobile 1252, 1277, z Kobylého 1406 Kn. P.; —

*) Jméno Koblůk v Gebauerově Slovn. je přezdívka: Bartoš Koblůk z konce 15. stol.

**) A. Boháč, Listy Fil. 1906, 106 n., odvozuje jména kobyla i kôň z latin. slova cabo, dochovaného v glossách; z *kabón vzniklo *koby, jež rozšířeno v kobyla; z *kob-ne vzniklo kon-, podle jo-km. koň. Výklad tento přijímá Vondrák, Vergl. Gramm. I. 480.
kobelničky Prostěj., dialekt. místo kobylničky, dimin. ke jménu kobylníky—kobylnice, pův. kobyl ničky; —
kocanda.
kocanda N. Měš.; dle Kotta s. v. znamená k. trh, hospodu na předměstí.
Srv. Kocanda v Čechách.
koch-
rozkoš Bud., pův. orz-košt.
Srv. Rozkoš v Čechách.
kol- (kolo).
kold- (kláda, sriv. germ. holt-).
kladky Třebov., deminit. z kláda, pův. klad-íka; —
kladníky Hran. z pův. klad-án-íků; srovn. in villa Kladnik 1372; —
kládná Brod z pův. klad-án-; sriv. de Cladna 1376 DO, in Cladna 1376 t., z Kladné 1593 Kamen., Sněmy III. 712. Prasek, Č. M. M. 1905, 238 znamená v těchto jménech ponětí ohraničení, omezení; —

Srv. Kladno, Kladruby v Čechách.

kom-


komár- (komár).

komárne, úr. komárno Hol. z původ. komar-ýn- : svr. Comarne 1318—1326, z Komarného 1407 Kn. P.

komar-, komor- (cizí z kamara).


komin- (cizí z caminus).


komňat- (cizí ze střlat. caminata).

komňátka Šump., diminut. z komňata; svr. Kompoňatka 1397 DO, Komňatka 1447 t.

1. kop- (kopec).

kopčany Výšk., původ. kopčené = kdo na kopci bydlí; jiný název Zelené Hory; osada pochází z 18. stol., ale jméno místa toho může byti starší; — kopeček sv. Olom. m. kopček, dem. z kopec, ze 17. století. Srv. Kopec, Kopce, Kopeček v Čechách.

2. kop- (kopati).

kopaniny Krom. a j., plur. ke jménu kop-an-ina; —
kopanice Brod z pův. kop-an-ica; osady novějšího data.
Srv. Kopanína, Kopaniny v Čechách.

kopř- (kopřiva).

kopřivnice Jič. z kopr-iv-šn-ica; srv. z Kopřivnice 1464 Kn. P.;
kopřivov (geppersdorf) Šump. z kopr-iv-ov-; podle Wol. slul
dříve kopřivna.
Z kopr-no by Prasek Č. M. M. 1905, 242 rád vykládal
koberno Osobl. (něm. kawarn): -b- však jest již v starých dokla-
dechů; srovn. Kobern 1309, Koberna 1388 Lechner, Olm, Lehnba.
Vašek, Jměna na Opavsku, odvozuje od osob Kober; srv. Kobo-
řice, Koberovice. Než přípona -no(-šn-) ukazuje na nějaké appel-
lativum.
Srv. Koprník v Čechách.

1. kor- (pův. skor-, srv. lit. skírti Meillet 253).

cornice Třebov. m. kornice z pův. kor-šn-ica; srv. Kornitz
1258, de Corniz 1298, Kornicz 1346, Cornycz 1368 DO a jiné.
Změna k — ch jest dosti hojná; srv. Gebauer I., 450. — kornicě
znamená podle Gebauera, Slov. s. v., dříví, kmeny ještě s korou;
též les se tak nazývá.
koroušná N. Měs. z pův. kor-šn- nebo kor-šn- (pří-
pony -aga, -uga v jednotl. jazyčných slovanských těžko jest rozli-
Prasek, Č. M. M. 1905, 238, řádí ke km. kor- (kóra) též
kurošlepy, ale již starší doklady mají kur-; viz pod km. kur- níže.

chrlopy (něm. kurlupp) Bud., je-li z pův. koro-lupi; srovn.
Kororupeh 1131, kde jmenováno mezi osadami příslušejícími
to hrnčířskému kostelu; mladší dokl. mají již tvar Chrlope-, Chrlo-
ř; srv. Chrlup 1371, in villa Chrlow 1373 DB; u Chrlop 1464,
v Chrlupě 1466 Kn. P. Na korolupy pomýšlí též Wisnar s. v.
Srv. Kornice, Korojedy, Koroseky v Čechách.

2. kor- (kráva z *kor-va*).

kravsko Znoj. z pův. krav-šsko; srovn. Kravsko 1092 (Cod.
Boh. Fried.), Chrauzko 1190, Krawsko 1205.
Srv. Kravaře v Čechách.

3. kor- (kořen, koryto*).

kořeneč Bosk. z pův. kor-en-1.c.; svr. z Kořence cca 1604
Prask. Listin.; —

korytná Brod z koryt-1.n-; svr. Korytnu (akk.) 1351, in villa
Coritne 1381: —

koryčany Kyj. z korýtčené; svr. de Coritzan 1351, Koryčany
1407 Kn. P.; — též -ř-; in Corzyczan 1349 DO, z Kořičan 1493
Kn. P.; —

podkoryta Krom. asi novějšího původu; čekáme podkorytí
jako podhradí atp.
Srv. Kořen, Kořensko, Koryta, Korycany v Čechách.

korg- (krahuj).

krahulčí Šternb., dial. m. krahučí z pův. kraguj-1.-č-řj-; svr.
Krahuyczy 1409 CM.
Srv. Kráhučí v Čechách.

kornj- (král).

krallec (königsgrund) Šumb., diminut. z král, podle Wol.
Ansiedelung — novějšího asi původu; —

králice Třebíč, pův. králicki = lidé královi: svr. biskupice
a popovice. Doklady: Crálicz 1327, Krelitz 1320.
Srv. Král, Králice, Kralovice, Králíky, Královec, Královka,
Království v Čechách.

korm- (kramol cizí, lat. carmula).

kramolin Třebíč, pův. kramolno z kramoln-; svr. Cramolno
1368, 1379 DB, puol vsi Kramolina 1480 Kn. P.
Srv. Kramolina, Kramolin v Čechách.

korst- (chrast, krast = prašivina).

chrástová Třebov., původ. chrast-ava; svr. Crastava 1318 až
1326; svr. č. I., 78.
Srv. Chrástava v Čechách.

kort- (krátký).

krátká N. Měš. z pův. krat-1k-; svr. ves Krátkú 1481 Kn. P.
Srv. Kratochvile, Kratohovy v Čechách.

korn- (corona).


*) Vondrák, Verg. Gramm. l. 489, se domnívá, že v kory-to dochován
pův. nom. *kory vešle mladšího kor-ens.
kost-

Srv. Kost, jméno hradu v Čechách.

kostel- (cizí z castellum).

kostel (něm. jméno osady Podivín) Hodon., pův. Sekyř kostel; srv. Sekyr kostel 1067, Costel 1317; —
kostelec, diminut. z kostel, pův. kostel-ːčː; srovn. Kostelec, Kostelci 1131 (lok.; Holeš.), Costelecz 1316, 1347; —
kostelany Krom. z kostelené; srv. Costelani 1043, Costelan 1320 (Krom.); Kostelaz 1131 (Hrad.).
Srv. Kostelík, Kostelec v Čechách.

koš- (koš).

košty Hrad.; pl. z pův. koš-ːkː; —
košťka Jič. z pův. koš-ːtːkː; srv. Kosatka 1403, de Kosatko 1408, super bonis Kossatky 1408; znamená-li suff. -tːk- jako jindy často zde osadu do časné zpustlou, pak původní její jméno bylo asi Košátice, Košetice z osob. Košata (z km. koch-).
Srv. Košík, Košicie — Košíře v Čechách.

1. kot- (srv. kotě, kočka*).

kotojedy Krom., pův. koto-jědi; srv. Cotoged 1353 DO; —
Srv. Kotopeky v Čechách.

2. kot- (srv. stič. kot = ráz, vrh, sloveso kotiti).


koz- (koza).

kosojídky Hodon., dříve kozojedy t. j. kozojědi; srv. de Kozogied 1376 DO.

kož- (kůže).

kožušany Olom. místo kožušené, sg. nom. pův. kožušaninː;
srv. Cosussan 1297.

*) Kočka z *koca = kot-ːja; Gebauer, Slovn. s. v. *koca.
Prasek, Sel. Arch. IV. 128, odvozuje kožušany z osob. jm. Kojuš, při čem se dovolává jména Kolšov, ale to vzniklo z Kožišov; svr. část I., 27.

krá- (kruh).

kruh Výšk.; svr. de Cruha 1349 DB; Kruh 1371; —
kroužek Výšk., deminut. z kruh, pův. kráž-šk; — svr. což se dotýče Krůžku 1483 Kn. P., Krůžek 1487 t.; —
okrouhlá Bosk. z o-krá-1-1; srovn.: z Okrouhlé circa 1604 Listin. Prask.
Srv. Kruh, Kruhy, Okrouhlá, Okrouhlík v Čechách.

kra- (krása).

krásensko Výšk. z pův. kras-šn-ško; označuje místo, kde byla osada krásná nebo t. p.; —
krásná N. Měs. z pův. kras-šn-; svr. de Crasna 1366; —
krašno Val. Meziř. může náležetí sem, ale spíše jest je řaditi ke kmeni chvost; viz tam; —
krášněves V. Meziř. z pův. Krásina ves; svr. část I., str. 86.
Prasek, Č. M. M. 1905, 47, soudí, že některé osady slující nyní krásná atp. náleží ke kmeni chvost; s jistou pravdépodobností možno to tvrdití pouze o Krásnu.
Srv. Krásné v Čechách.

krem- (křemen).

křemenc Litov. z pův. krem-en-šc; svr. Krzemencz 1379, 1446 DO.
Srv. Křemení v Čechách.

křiv- (křivý).


kříšt- (křest).


ku,-kov-

kovařovice Výšk., pův. kovalovici z appellat. koval = kovač, kovář; svr. Kouvaloucích 1131.
kuj-
kujava Jič. z kuj-av-; srv. de Kuyawa 1399; v Kn. Opav. plur.*): z Kugyaw 1437, v Kugiwach 1440 (50. str.), v Kuyowach 1451, srv. z Kujav 1437 Kn. P. Lze-li spojovatí se stsl. kujatí murmurare, bylo by kujava pův. asi jméno řeky, bystrřice s významem, „bublající.“

kuk(u)l- (cizí, lat. cuculla).

kuklík N. Měs. — pojmenováno podle rybníka téhož jména. Prasek Č. M. M. 1905, 236 míní, že rybník ten slul původně Chuchlík, a připomíná místní jména Chuchel, Chuchlec a appellat. chuchel zote. Přes to zůstává jméno Kuklík nejasné.
Srv. Kukle, Kuklík v Čechách.

kur- (kura).

kurowslepý Třebíč; pův. kurowslepí — přezdívka; význam celku neznámý; srv. in Kuroseppik 1369 DB, in villa Kvroslepyech 1371 t.
Srv. Kuří v Čechách.

kužel- (cizí z něm. Kugel).

kuželová Hodon., dříve kuželové; srv. z Kuželového 1406 Kn. P. Srv. část l., str. 89.

kyl- (kel).


kňeq- (kněz, kníjení = kněžna).

kněžice Jihl., pův. kněžici = kněžecí lidé, srv. biskupice atp.; srv. č. I., 90;

kynice Kruml. a j., knihnice Bosk. m. knínice, pův. knienici = lidé kněžnini; k dokladům, uvedeným na str. 90., srv. ještě: Kněnic 1234 (Brněn.), Knynyycz 1349 DO, Knynyycz 1350 t. (Bosk.);

kyničky Olom. místo kníničky; srovn. in Knynińczka 1353, 1359 DO.

kyn- místo knín- vysvětliti jest vysutím ň; slabika kin-, kín-
  pak se píše obvyklým způsobem s -y-.

Ve spřežkách: kněžádu Hodon. t. j. kněž dub, kněžáevu, kně-
žoves Vel. Mez., Bosk. (tu též kněžoves) t. j. kněží ves; srovn.
Knězeves 1370 DB (Vel. Mez.), Knyze Wes 1416 DO (Bosk.);
 — kněžpol Hrad. t. j. kněže pole; svr. Knexpole 1228, Knespo-
  pole t. r., Cnexpol 1250, Knospol 1265 a j.

kněživisko nebo kněživisko Bosk. t. j. kněživisko; zdroj.
  -sko označuje osadu drahdy opustlou.

Srovn. Kněžmost, Kněžoves v Čechách.

křě- (krě).

krov V. Meziř., kolleck z pův. kří-ov-je; srovn. Krzowe
  1371 DB, Krzyewe 1379 t., t. j. křěv- s přehlasovaným o v e; —
  ze Krového 1481 Kn. P. — pojato za adj.; —

sakrony Brno, původ. zakřené = kdo bydlí za kří; srovn.
Sakrazn a Zakrazn 1372; Sakorsan 1350 DB, Zaccrzan 1353 t.,
Sakrzan 1355 t.; —

popukrě, těž popov Brod t. j. popův krě.

křech- (krchý = levý).

Jest v přezdívce křechleby — chvile Záb., pův. křechlebi z nom.
krch leb; srovn. Czrislub 1318—1326, Kirchlebs 1273; Krzichleb
1408 Olm. Lehn. Vašek, Čas. M. M. 1876, vykládá tuto pře-
zdívku tak, že znamenala lidi, kteří hlavu (leb) na levou (krcou)
stranu nakloněnu měli. Mohla však mít význam přenesený a zna-
menatí lidi, kteří stranou, tajně něco kují, něčím se obřírají; srovn.
stč. sloveso krichmiti s = stranou, tajně se čím obíratí. Gebauer,
Stč. Slovn. s. v.

Srv. Krchleby v Čechách.

křk- (krčma, stsl. křččma).

křmař Olom., dříve křmány t. j. křměně = kdo bydlí
v krčmě. Srovn.: Krčmany 1489 Kn. P., v Krčmanech 1482 t.;
Crikzeman 1259, Kyrchman 1266, 1304, Kyrczman 1364 DO;
v 17. st. říkalo se již křmař, srovn. w didijní Kercmanij 1616,
sousedum dědiny Krčmanie 1625 (V. Houdek z obecního archivu
krčmaňského v Č. Ol. M. 12, 158). Houdek vzhledem k těmto
dokladům a vzhledem k tomu, že lid skutečně říká Křmař,
v Krčmani, pokládal na uv. m. Křmaž za possessivum od osob-
jm. Krčman = člověk pocházející z krčmy — mylně, jak svědčí zřetelné doklady z Kn. P. Také by se obyvatel krčmy nenazýval krčman nýbrž krčměním.

lab- z *olb-* (labud, labut).

labuď, labuť Kyj. z pův. lab-ąď; srov. Labuth 1368, 1387 DO; v dokladech čes. v Kn. P. jest l. pomnožné: z Labuth 1406, v Labutéch 1487, z Labutí 1447, ves Labutí 1489; srov. část l., 91; při výkladu labuď z labuc jest předpokládati, že se v době, kdy se tvořila possessiva -jš, říkalo již labut m. původ. labud, neboť z labuď-je by vzniklo labuz.

Srv. Labuť v Čechách.

lag- (luh).

lužná Brod z pův. laž-ęn- nebo z luž-ęn (z lůžě).


lap-

lapač horní Hol. z pův. lapa-čť; novějšího původu; srov. Lapač v Čechách.

lav- (lava = lavicě).

lavičky Vel. Mez. z pův. lav-ič-čk-; srov. in villa Lawicz 1376, Lahwiczky 1377; —

zálavčí Záb. t. j. zá-lavčí z pův. za-lav-čk-je = co jest za lávkou; srov. Zalawczye 1371.

Srv. Lavice, Lavičné, Lavičky v Čechách.

led- (led).

ledec Hustop., je-li z pův. led-ęcť; srov. de Ledecz 1351 DB.; srov. sub led-; —

lednice Mikul., je-li z pův. led-ęn-ica. Prasek v Č. M. M. 1905, 243 soudí, že kdyby toto jméno pocházelo od kmene led- (Eis), že by znělo asi ledovnice, ježto led jest původně u- kmen, nepovšiml si však, že jest v češ. leden z pův. led-ęnţ, přídav. jm. dolní, medný (medník již stč.), nehlédě ani k tomu, že právě jméno led- moglo již v praslav. být též o- kmenem; srov. lit. ledas -o km.**.

Srv. Laded, Lednice v Čechách.


leď- (lado, stsl. ledina).

ledec Hustop., je-li z pův. leď-aece, ledce; odtud ledec jako sedlec m. sedce, blatec m. blatec; — v Kn. P. jsou ledce pomnož.: v Ledcích 1413, z Ledec 1419; —

lednice Mikul., je-li z pův. leď-yn-ica; srv. Lednicz 1350 DB; starší doklady jsou německé: de Lgrubbi 1222, Eissgrub 1332 a j. Prasek na uv. m. vykládá lednici za potok, vodu lady tekoucí, jméno němec. eisgrub pak považuje za chybný překlad.

Srv. Ledce v Čechách.

leg- (sr. stč. léčši).

příložany Bud., t. j. přeložené = kdo bydlí na přílohu = úhoru; srv. stsl. pře-logš. Výklad tento závisí na tom, je-li v p. —o- původní; srv. však Przelazan 1365 DB.

lách- (lécha).


lek-, lák- (lůka).

louka Znoj.; srv. in Luca 1190; louka Hrad.: Luca 1378 DO; luka Litov.; srv. villam dictam Luke 1349 (plur.?); lúky Hrad.; srv. Luky 1350, 1356 DO; —

loučany Olom. t. j. lůčené = kdo bydlí na lukách; srovn. Lucaz 1131, in Luczan 1348; — lúčany nazývala se snad dříve osada Blučina Hustop., něm. Lautschitz; srv. Luchens 1284, 1288, in Lucens sine in Blucina 1297, in Lucens t. r., Lauchans 1319 ex caa 1323, Lauczans 1364 DB, 1371 t., 1382 CM, Lawschans 1384 CM (Lauzens 1395 CM má snad být -cz-, jak psáno v rejstříku); Gebauer má sice nejstarší doklad pro změnu ú-au teprve z r. 1337, ale pošinouti počátek této změny o deset, patnáct let záze, jest zajisté možno. Co by znamenal název Blučina*), nedovedu pověděti; srv těž Bluchine 1048, Blčinu 1417 Kn. P., o ves o Blučinu 1419 t.; —

naloučany Třebič t. j. nalůčené = kdo bydlí na lukách; srv. Naluschan 1238, 1240; Naluczans 1360 DB; —

lukovany Brn. z lúkověné = kdo bydlí v lukově, lůkově; srv. Lochwan 1269, Lochkowan 1464 DB, jiné doklady u Sedláčka, Č. M. M. 1906, str. 14, pozn.; —

*) Jest snad blučina m. původ. vlčina?; změna v—b jest starodávná.

loučka, diminut. z pův. ląč-ьka; srv. in villa Luczka 1365 DO (Hran.), de Luczka 1333 (Litov.); epithet, rozlišujících různé loučky, většinou za stara nebývá; srovn. de Lucka 1353 DB (= l. dlouhá Třebov.), in vila Luczcze 1447 DO (= l. studená Záb.); — s epithetem latin.: in superiori et inferiori Luczca 1353 DB (= loučky horní a dolní Tišn.), s čes.: (ve) Velikej Lúčce*) 1482 Kn. P.; — loučky kozí Hran.; —

lučiště Hran., je-li z pův. ląč-išče = místo, kde jsou luki nebo osada tak zvaná; —

příluky Hol. t. j. přelůky z přě-ląk-;; srv. Przeluk 1358 DO; v Kn. P. sing.: z Příluka 1475 a j.; —

příluky Hustop. = příluky, -t- asi podle něm. výslovnosti v Pritlach; v DB ještě většinou bez -t-; srv.: Przeluk 1356, 1376, 1378, in Prziluk 1376; s -t-: in Příluk 1371.

Srovn. Louka, Loučany, Loučky, Loucká, Příluka, Podloučí v Čechách.

lan- (cizí, srv. střlat. laneus).
čtyřicet lánů Třebov., padesát lánů Hran.; sr. Lány v Čechách.

lem-

lomy Bud.; srv. Lomy 1377 DB**, de Lom 1355 DO, de Lomow 1358 t. (= z lomův, z lomů); —

lomnice z pův. lom-ьn-ica; srv. Lomnice 1235 (Tišn.); — Lomnice 1318—1326, Lomnitz 1351 (Rýmař.); —

lomnička Tišn. z pův. lom-ьn-ič-ьka; —

*) Toto spojení epith. veliká se jm. zdrobňelým jest nejlepším svědectvím, že domnění, jako by každé epith. veliký, malý atd. při jm. místních bylo germanismem, jest mylné.

**) Lomny 1373 DB je patrně místo Lom(m)y.
polomí Litov. z pův. po-lom–je; srv. in Polomie 1360 DO, z Polomí 1486 Kn. P. a j.; Polom 1384, 1386 DO; polom Hran., N. Měs. buď též jest z polomie (srv. Vyšehoř z Vyšehoří atp.) — staré doklady Polom 1215 (Hran.), in Polom 1348 DB v této příčině mnoho neznamenají — aneb pochází z osob. Polom; srovn. z Puste Polomie 1441 Kn. Opav. t. j. z Polomě; v Bart. Dial. Slovn. jest též polom, -u, trať u Blanska; —

novějšího původu jsou jm. z km. lama–: slámanec Brod, podle Wol. 4, 119 dříve zlamaná ihota, srv.: de Fracta ihota 1374 Kn. P.; slámanka Kroměř.

lés– (les).

les nový Osobl.; —
lesany Prostř. z lešené = kdo bydlí v lese; doklady viz sub lých–; —
lesnice Záb. z pův. lés–n–ica: srv. Lesnycz 1348 DO; —
praskolesy Dač. t. j. praskoléši — předvíka jakási; srovn. Praskolesy 1385 DB (VII, 3), Praskoles 1399 t.; —
strádlolesi Hran. z pův. srédo-lés–je; srovn. villam Strzédollaschy 1371 DO; Strzédoleysy 1437 t., Strzédolese 1446 t.

lěšek– (lěška, líška).

lisky: in Lyssek 1234, de Lysek ... in villa Lyskach 1407 (Přer.), s dialekt. -ej–: lejisky Krom.; —
leština Zábř. z původ. lěšč–ina; srovn. Lesczyna 1397 DO; z Leštiny 1437 Kn. P.; —
lešná m. leštná z pův. lěšč–n–; srv. Lesczna 1355 DO (Val. Mez.), z Leštné 1410 Kn. P.; —
lišná, šp. lišná zůžením z lěš(f)ná; srv. in Lesne 1368 DO (Přer.), kde není starších dokladů na -šč–, -št–, může být i též z kmene lěčh–; —

lišení Brn. asi ze staršího líštno, lěšč–no; z dokladů: Lessen 1249, Lesch 1261 (odpovídá nyněj. němec. názvu Lösch) poučný je lok.: na Lišně 1608 Kamen., Sněmy I, 494; k dialekt. lokálu v líši utvořil se snad nom. lišeň analogií podle jmen jako Jeneč — v Jenči atp.; —
leštnice z pův. lěšč-ýn-ica; srv. Lescznicz 1372 CM (= Leščnice), Lestniczey 1367 t. (= Leštnicě), Leschnicz 1365 DO (= Lešnice) — vše l. na Záb.; Lesczin 1391, Lexicz 1437 DB = Leštnice, Lexnitz Dac.; —

leskovec nebo leskovec Brn. z lěšk-ov-ýsc; srovn. Leskouecz silva CM V, Lezcouia 1314, Leskow 1330; Leskouecz 1363 (Val. Mez.), de Leskouicz 1379 DB (N. Měs.).


lez-, zdluž. lěz- (laz).

láds Bud. a j.; lásce Šumb., Val. Meziř., plur. k laz, láz = pozemek, role Gebauer, Slovn. Stč.; srv. Lazi 1239, Lazy 1371;

lasce Olom., Litov., deminut. k laz z původ. laz-ýsc; srovn. insulam dictam Lasecz ante Olomucz 1298; Lacz 1364 (Olom.), de Lazecz 1397 Kn. P.; Lazem 1343, 4 (Litov.);

lásmicky Hran. z lazýn-ik; srovn. Lazniceh 1131, in Laznik 1355 DO; lásmický Hran., deminut. k předešlému, pův. lazýn-ič-ýk-;

drv. de paruo Lasnik 1365 DO —


Sem náleží přiložany Bud., je-li z přilahažy; srv. Przielazan 1365 DB.


lip- (lipa).

lIPA Hol.; srv.: Lipa 1261, Lip t.; —
lipov Hodon. z pův. lip-ov-; srv.: in Lippow 1358 DO; —
lipová Brod, srv.: in Lyppowe 1368 DO; —

lipůvka Tišn. z pův. lip-ov-ýka; srv.: Lypowka 1371 DB., z Lipuovky 1420 Kn. P.; —
lipovec Bosk. z pův. lip-ov-ýsc; srovn. Lipovec (řeka) 1370, z Lipovec 1406 Kn. P.

lipina z pův. lip-ina; srv. silvam dictam Lypinam 1355 DO, z Lipiny 1407 Kn. P. (Brod); Lypyna 1397 DO, Lipinye 1296 (Šternb.); —
lipinka Lit. z pův. lip-in-ška; —

lipnany Krum. t.j. lipněné = kdo bydlí v lipném; srv. in
Lypnan 1366 DB; —

lipník z pův. lip-šn-ik;; srv. de Lypnik 1349 DB (Krum.);
de Lypnik 1356 DO (Hran.), z Lipnika 1417 Kn. P. (t);

lipnice Dač. z pův. lip-šn-ica; srv.: Lypnicze 1358 a j. DB.
Srv. Lipa, Lipt., Lipovka, Lipovec, Lipina, Lipiny, Lipany,
Lipno, Lipník, Lipnice, Lipnička, Lipka v Čechách.

litv- (Litvan, jméno národní).

litovany Krum., pův. litověné; srv. č. l., p. 92.

lub- (lubý, libý).

lubě Bosk. na potoku t. jm. z pův. lub-uje — Lube — libí;
srv. veselí. Doklady: supervilla Lůbye 1369 DB (= Libie), in
villa Lyby 1368 t., Lybij 1373 t. Vedle toho říkal se lubí a pře-
hláska zase zrušena.

l'ut- (lůtí, lítý).

litava Tišn., je-li z pův. l'ut-av-a; srv. villa Lythaua 1365 DB,
z Lytavy 1395.

* lod-.

loděnice z pův. loděj-šn-ica; srv. rivulo Lodínica 1078 CB
Fried., de Lodényiz 1254, Lodynicz 1355 DO (= l. německá
Šternb.); dimidietatem Lodyegnycz superiors 1314, Lodyenicz
1397 CM (= loděnice Šternb.); srv. Lodnycz 1284.

Výklad uspokojivý tohoto slova podán nebyl. Na „loděnice“
= Schiffswerfte nelze pomysleti ne proto, jak soudí Prasek v Č.
M. M. 1905, 48, že jsou loděnice i při potocích nesplavných,
nýbrž že by podle stč. přídav. jm. lodinný a lodní toto slovo
znělo lodinnicě nebo lodnicě, nikoli lodějnice. Prasek na uv. m.
odvozuje lodějnici ze „zapomenutého“ slova českého lodej anebo
loděj, jež by bylo příbuzné se slovem lodyha. Ale nehledě k to-
u, že není v tom prospěchu, vykládáme-li slovo nejasné „za-
pomenutým“, odnikud nedoloženým, bylo by třeba prokázat, že
slovo lodyha jest staré české a nikoli tepře našimi botaniky za-
vedené (srv. pol. łodyga). Kott dokládá se při tomto slově pouze
Ig., Gebauer ve Slov. Stř. má pouze slova od km. lod-, psl.
old-, lodí. — A. Sedláček v Č. M. M. 1906, 147 pokládá l. za
jméno řeky.

Srov. Lodenice, Loděnice v Čechách.
loz- (loza = réva).


lub- (lub = Rand am Mühlstein, též dutý vypálený strom, Baumrinde*).


lubník Záb. z pův. lub-tn-ik'; dříve snad lubno; sr. Lubna 1347; 1358 DO, 1464 t.; vedle toho: Lubník 1464 Kn. P. (2č.).

lup- (lupen).

luž- (lužě = močál).

lužná, je-li z pův. luž-tn.; sr. sub lag-.
Srv. Lužiny, Lužice v Čechách.

lag- (lahota).


*)

lhotice z hř-ot-ica, deminut. ze lhota; svr. in villa Lhotic 1378 DB; též pomnožné: ze Lhotic 1492 Kn. P.; —
lhotka deminut. ze lhota, pův. hř-ot-aka; svr. villam Lhotkam 1390 DB (na Bosk.); — lhotky Brno a j.; —


mark- (cizí).

markrabka Záb.

maz- (mast).

mastník Třebič z pův. mast-ν-ικόν; svr.: Massnyk 1407 DB, v Mastníku 1437 Kn. P.; svr. též sub měs-.

1. med- (medvěd).

medvěd, nedvězí, novotvaré neutrum podle znamení z possessiva medvěž; svr. č. II, § 3.; —

nedvědice Tišn., je-li z pův. med-v-č-ica; svr. č. I., str. 14, 98; svr.: Medvicid 1350 DB.

Srv. Medonosy v Čechách.

2. med- (mezě).

mesi předlo. v kompositech jako mezihoří, meziříčí atp.; pův. asi lok. sg. od podst. jm. mezě; svr. Meillet II, 379.

Srv. v Čechách Mezilesí, Meziluží, Meziměstí, Mezipotočí; stč. Mezinože.

mel-, mél-

mlýn z pův. mýl-ν, není-li přejato, svr. sthn. mulín Vondrák I., 420; mlýny nové Hustop., dřevěné Jihl. atd.; —

mlýnany Hol. t. j. mlýněné, kdo bydlí ve mlýně; —
mlýnice Záb. z pův. měl-yn-ica; —

podmole Znoj., lépe podmoly, Č. Cl. podmolí z pův. pod- 
 mol; svr. Pomol 1226; podmol, podmola = rokle Kott.
Srv. Mlýny, Mlýňany, Mlýnek, Mlýnec, Mlýnce, Mlýneček, 
Mlynářovice, Mlýniště v Čechách.

měl- (mělký) ze zdloužen. km. měl-.

měšany Hustop. t. j. měščené = kdo bydlí v „mělkém“;
v Kn. P. I. psáno vždy Milčan: z Mylčan 1405, de Milczan 
1406 atd.; -i- za -č- jest dialektické.
Srv. Měščany, Měšník v Čechách.

měrk-, měrsk-

sámřisky Hran. z pův. za-měrský; srovn. Zamrisc 1131; za 
Zámřsky 1437 Kn. P.; —
měrsklesy Olom., nyní měrsklice; srovn. č. I., p. 14; srovn. na 
Měrsklesích 1447 Kn. P.
Srv. Zámrsk, Měrsklesy v Čechách.

měš- (maso).

městník Třebič, je-jí z pův. měš-tn-ik; srovn. sub maz-
Srv. Masojedy v Čechách.

mět-, mot- (most z *mot-tn*).

mostiště Vel. Mez. z pův. most-išče; srovn.: Mozticsce 1240, 
de Mosticz 1317 a j., de Mostyschcz 1375 atd.; s dial. změnou 
f-š-; sč-šč: Moschyzcz 1355, Moscziszcz 1364, de Mosiczcz 1392 
Kn. P.; —

moštěnice z pův. moščenice, je-li šč z pův.-stj; srovn. Mos-

cenica 1131 (Přer.); Moszcznicz 1355 DO (Kyj.); v Kn. P. po-
množně: z Mostěnic 1409; -s- asi chybou tisk., jinak tamtéž 
vždy -št-, -šč.; —
předměstí Přer. z pův. předt-most-je; de Przedmostye 1397 
DO, Przedmost 1368 t.; svr. villam Przedmooste 1249.
Srv. Most, Mostec, Mostek, Mostečná, Mezmostí v Čechách.

mět- (město z pův. mět-to**), miesto.

město staré, nové; svr. Nova Vila 1397; —
městek, diminut. z město, místo; srovn. Newenstetil 1402 

*) Vondrák I., 442.
** Vondrák I., 362; podle Meilleta 301 není etymol. bezpečná.


měť-, měř- (miestí, múčití).

mutníce Hustop., je-li z pův. měť-šn-ica; srv. Mutnicz 1339; v Kn. P. jest však pomnožné: v Muthniczich 1406; srov. č. I., str. 103; —

mutná Dač., je-li z pův. měť-šn-; v C. Cl. služe též Mutice; podle Wol. nazývala se tato osada dříve Mutišovice: Muthissouicz 1365 DB a j., což vydavatelé desk vztahují pravdě podobněji na blízký Mutišov.

mil- (milý).

nemilany Olom. t. j. nemilené = kdo bydlí v „nemilém“; srov. Nemilaz 1131; srov. č. I., str. 23 a 100.

Srov. Milá v Čechách.

mod- (modrý).

modrá Hrad. Podle Wol. vznikla tato osada r. 1786; o správnosti této zprávy pochybuje J. Vychodíl v Č. Ol. M. VII., 186.

Srov. Modrá, Modřany v Čechách.

moh- (mohyla).

mohelno Třebíč m. mohylno z pův. mog-yl-šno; sr. Mohilno 1237; dial.: z Mohelna 1475 Kn. Opav.; —
mohelnice Láb. m. mohylnice z pův. mog-yl-šn-ica = voda mezi mohylami, pahrbky proudící; srv. Mogilnici (lok.) 1131 a j., v Mohelnici 1410 Kn. P.; němec.: Můglicz 1389 DO.

Zajímavost jest, že i v Čechách jest v těchto jménech -e- m. -y-: Mohelnice, Mohelka.

mok- (mokrý).

mokrá Brn.; srov. Mocram 1212, Mokrs 1350 DB; z Mokrě.. v Mokré 1419 Kn. P.; —
mokř Hran., samota, z původ. mok-r-ja mokře, mokř; srov. súšš, rzč; suff. -ř jest vzácný.

Srov. Mokrá, Mokré, Mokřiny, Mokřany, Mokřko (t. j. Mokrško), Mokropsy, Mokrosuky, Mokrovousy atd. v Čechách.
mold-*) (modl-).


mor-ava.


moravice dolní Rýmař. z pův. mor-av-ica; jméno řeky Morava- vice doloženo v Dipl. často; svr. wes Morawicze DO 1492; —

moravany místo moravěné = obyvatelé Moravy; svr. Mar- wyns 1303, Morawan 1311 (na Brněn.). —

moravičany z moravičené = obyvatelé Moravice; sr. Mora- uiczan 1215, v mé vsi v Moravičanech 1407 Kn. P.

Srv. Morava Horní a Dolní, Moravany, Moravsko v Čechách.

mšd-, mud- (medlý, mdlý).


mšk-, zdluž. myk-.

pomyče Znoj., dříve podmyče z pův. podš-myk-jo-; svr. in villa Podmicze 1371; —

* zámek nový Litov. z pův. za-mšk-; — nové zámky Výšk.


mšmph- (mnich ze sthn. munich).

miš Jič., šp. myšl, z pův. mniš; svr. Mniši 1480 Kn. P.


**) Miklosich rozeznává muravu od moravy.
-n- ze skupiny mni- se odsouvá; srv. dial. hromice, lomice atp. (Gebauer I., 381).

Srv. Mnich, Mnšek v Čechách.

náklo.

náklo Litov.; srv. Nakel 1078, 1126 CB. Fried. (část listiny, obsahující slovo N., je pozdější interpolace) a j.; (de) Naklo 1378, z Nákla 1407 Kn. P.


*) Článek tento nebyl mi přístupný.
Není ani nutno vycházetí od koř. kř³-), bylo by též možno odvozovatí místní jm. nakeł, naklo z koř. kř (slabý stupeň koř. ku, kov); z na-kř-t³ jest nakel, z nak³-lo — naklo. Bývá ve jménech tvořených suff. -k³, -lo též stupeň slabý; svr. stsl. pšk-šlo, žšz-t³. Úhrnem nutno upřímně vyznati: non liquet!

Srov. Nakle v Čechách.

nēm– (němý, Němec).

němčí dolní a horní Hrad. lépe než dolnémčí, hornémčí z původ. něm-č-ʃj–; srovn.: Nyemczie 1358 DO, Niemčizj dolní 1466 t.; —

němčice z pův. němčici; svr. č. I., p. 15 a 104; —

němčany Výšk. t. j. němčené = kdo bydlí v němčí; srovn. č. I., p. 23 a 104; —

německé N. Měs. z pův. něm-ʃč-ʃsk–; srovn. Nemecz 1335, Německé 1464 Kn. P.

ník–

poníkev Lit. z pův. po-ńik-ʃv = locus, ubi fluvius sub terra abscinditur (Miklosich); svr.: Ponikew 1365 DO, z Ponikve 1409 Kn. P., obec dědiny Punikve 1661 Listin. Prask.

Srovn. Poníklá v Čechách.

nivy N. Měs.; svr. co do významu: super agris qui wlgariter Vrborekrku seu nyby (= nivy) dicuntur 1355 DB; —

nivnice Brod z niv-ʃn-ica; možno též odvozovatí od kmene jiv–; viz tam, kde podán zevrubnější výklad.

nog– (noha).

Jest v přezdívce bosonohy, pův. bosonozi; svr. kmen bos–.

nov– (nový).

Ve jménech nový dvůr, nová ves atp.; v komp. novosedly, novopleň, novosady; —

noviči Bosk. z noviče, původ. nov-ʃč-ʃje; srovn. Nouiczie 1318—1326. Odvozeno patrně od jm. noviče, novica, což snad mohl býtí název trati; svr. novina.

*) Z koř. kš– odvozoval nákel též A. Matzenauer, Listy Fil. XI. 174, předpokládáje zaniklé sloveso významu scatere, fluere.
**obě-tj-** (stsl. oběště communis, obec).


**Olomouč.**

*olomoučany* Bosk. m. olomůčeně = kdó bydlí v Olomouci; srv. castrum Olomuczan 1346; srv. č. I, str. 22, 75.

**olých** (olší, stsl. jelscha).

*olší* z pův. olš-je; srv. Olschie 1377 DB (Vel. Mez.);

*volší* Dač. = olší; —

*olšany* t. j. olšené = kdo bydlí v olší; srv.: Olsaz 1131, Olschan 1329, 1373 (Prostěj.);

*olšná* z pův. olš-šn-; srv. Olesna 1227, 1318—1326 (Bosk.); Olesschna 1374 DO (= o. horní Šump.); in villa Olšné 1409 Kn. P.; *volšná* horní Dač. m. oleš-; —

*olešnice* z pův. olš-šn-ica; srv. in Olesnicz 1348 DB (Bosk.) = olešnička podle vydav. Desk; —

*olešnička* N. Měs. z pův. olš-šn-ič-čka; č. olešnička odvozeno již z olešnice (z olešnička by bylo olšenická); srovn.: z Olešničky 1406 Kn. P.; —

*olešinka* z pův. olš-šn-čka (= podrženo analogii podle olšná); srv.: Olessenka 1368 (N. Měs.); —


Srv. Volší, Volšany, Olešno, Olešná, Olešnice, Podůlší, Podúlšany v Čechách.

*olp-* (srv. srb. lap wässriger Boden, slovin. lap Schlund, rus. lopanь Brunnen in Moraste, Vondrák I., 298).

*lopeník* Brod; na blízku říčka Lopenica a hora V. Lopeník.
opat- (cízí ze stn. abbáš).

opatov Třebíč; srov. Opatow 1086, de Oppatow 1416 DB; opatovice m. opatovici = lidé opatovi; srov. Opatouicih 1131; srov. č. l. p. 106.

or-

rataje m. rataji = oráči z pův. or-taj; srov. Rataji 1131 (Olom.); gen. -í podle duše. z Rataji 1409 Kn. P.

Srov. Rataje v Čechách.

(o)řech- (ořech).

orechov; srovn.: Orechouem 1131 (Hrad., Brod), Orzechow 1355 DO (Brod); srov. č. I., 29.

Srov. Ořech v Čechách.

ork- (rokyta).

rokytno N. Měs., rokytná Krum. z pův. ork-yt-ňn-; srov. in Rokethne 1348 DB (N. Měs. ?); rokytnice nebo roktnice z pův. ork-yt-ňn-ica; srov. Rokitnyczie 1349 DO (Přer.) a j.; —

Srov. Rokyta, Rokycany, Rokytná, -o, Rokytně, Rokytník, Rokytnice, -etnice, Rokytovec v Čechách.

orv- (rovný).


Srovn.: Rovina, Rovinka, Rovná, -ě, Roveň, Rovensko v Čechách.

1. os- (osa = osika nebo osa = vosa).

osičko Hol., deminut. z osí, osícë z pův. os-šj-č-ško; srov. in Osschyczka 1371 DO**). — Prasek, Sel. Arch. V., 203, odvozuje osičko ze jména osek a pro suff. -ško řadí mezi osady dočasně zpustlé.


*) Srov.: de agris, qui dicuntur Rownye 1405 Kn. P.

**) -ie- m. i (z os-šj-č-ško stažením vznikne osičko) vysvětliti lze zvratnou analogií; srov. Hist. Mluv. I., 224.
2. os- (os, stsl. osl.).

ostrý z pův. os-(t)-ro-; ve jméně ostrý kámen = rausenstein Třebov.; —


ostravice Míst. z pův. ostr-av-ica; —
ostráta Hol. z pův. ostr-ata; srv. Ostrat 1391, kromě Ostraty 1407 Kn. P.; —
ostruh uherský Hrad. z původ. ostr-ogъ; srv. Ostroh 1275, munitionem Stenicz siue Ostroh 1318, ostrosee 1131 = (v) ostrozé. — Na koř. sereg-, sorg-, pův. o-sorgъ nelze pomýšleti, ježto by z toho vzniklo v češ. osthř, nikolí ostroh. Pro výklad z ostrč suffix -ogъ svědčí těž to, že slovo toto vyskytá se ve stsl., ruš., srb., pol. ve stejné formě; srv. též Meillet, Études 354.

Řadě místních jmen byl základem kmen os-lo- téhož významu jako os-(t)-ro-, k němuž náleží fem. os-la = cos; srv. pěknou parallelu adj. mok-lý a mok-rý, subst. mok-l-ina a mok-r-ina téhož významu (Gebauer, Slovn. Stč.). Z kmene os-lo- odvozena jména: os-l-ava Vel. Mez.; srv. Oslaua 1086 (řeka); —
oslavany Brn. t. j. oslavěné = kdo bydlí na Oslavě; srv. Oslauan 1197, Oslawan 1225 a j.; —
oslavice Vel. Mez. z pův. os-l-av-ica; srv. Osslauicz 1370, 1373: —
oslawička, oslawičky (těž oslawice malá) t., deminut. z předeschého; v dokladech sg. i plur.; srv.: de Oslawicz Minori 1360 DB, de Oslalucze parua 1376 t., de Oslaluczu 1361 t., in Oslawiczky 1386 t.

hostice pustá Šump., hostice t. z pův. os-t-ica (demin. k os-ta): srv. Hostyz welika — Hostyz mala 1397 DO.
Srv. Ostrá, -ě, Osly (je-li z osla) v Čechách.
osoblaha.

Appellativum neznámého smyslu. První člen snažil se objasnit Prasek v Č. M. M. 1905, p. 239 spojením s přídav. jm-

ozd- (ozd, vozd, hvozd).


pelz-

per-, yr- (stsl. yrati letěti, č. péřo).

perná Val. Mez. z pův. per-λn-; srv. de Perne 1355 DO; jako běžný znamená původně jsoucí v běhu, tak by perný značilo asi prudký, rychlý. — Jiného původu jest perná Mikul. z němec. Bergen; srv. níže jm. německá.

Srv. Perná v Čechách.

perg-, yr- (prha).

pržno Val. Mez., df. snad též pržná z pův. prž-λn-; srv.: de Pirnsa 1378, de Przna 1380, 1396, de Przne 1383, 1401 a j.; de Przneho 1415 DO.

persk-, yrsk-.

pržná Hrad. z pršcná a to z pův. yršč-λn-; srv.: Prschna 1397 DO, Prssczne 1437 t.

pěš- (píseck z pěšký).

písek Hrad.; v starších dokladech služe latinsky arena: ad villam, que arena dicitur 1322, de Arena 1346; čes.: Písek 1447 DO; —

pěškov Litov. z pův. pěšk-onv; koncovka -ovv ukazuje na osob. Písek; srv. Pyскow 1358 DO; —


Srv. Písek, Písečná v Čechách.

pil- (pila ze sthn. fila).

pila, název samot na různých místech.
Srv. Pila, ves v Čechách.
pis-, pís- (psáti).

pisářov Záb.; svr. č. I., str. 29; k dokladům tam uvedeným připojuji Pisarzow 1464 DO.

Pitárné.


pleť- (plot).

oplocany Přer. m. oplocěné — kdo bydlí v oplotu (ohradě); svr. Oplocaz 1131 (Fried. CB 119, pozn. 32 čte mylně Oploč-), Oploczani 1358 DO.

Srov. Oplot, Oploty, Oplotec v Čechách, jsou-li tato česká jména původní.

1. pol- (połe).

pole s epithety: vysoké Brod, dříve též vysoká lhota; svr.: Byssoka Lhota, que et Byssokapoli dicitur 1261, Wissokapoli 1361, Vysoke pule 1363; — horní Dač.; — králové Brn.; starší názvy jsou německé: Cuonegesveld 1244 a tak ještě v DB: Nouaupilla, que wlo Kuniggesfeld nuncupatur 1376; — polanka z pův. pol-an-ka; svr. de Polanca 1350 DB (Krum.); Polanka 1361, Polanky 1367, s přehlas. -e-: Polenka 1363 (Val. Mez.; -e- na př. podle lok. sg. v Polencě).

Srov. Pole, Polánka, Polenka v Čechách.

2. pol- (svr. stsl. polica = prkno z *pola).

police Záb. z pův. pol-ica; svr. Policze 1343, z Police 1406 Kn. P.; — poličná z pův. pol-ič-ina-; svr. Policzna 1396 (Val. Mez.); — poličky Přer., deminit. z pův. pol-ič-ka; dle Wol. dříve Pulice; svr. in Puliczich 1437 DO.

Srov. Police, Poličany, Polička v Čechách.

3. pol- (pól).

V prvním členu komposita polowstí Jič.; doklady viz sub vis-.

Polichno.

polichno Brod; svr.: villam Polichno 1418 DO, de Pollichna... in villa Pollichna 1373 t.; s koncovkou patronymickou -ovsk: Polichnow 1368 DO. Slovo temné.
pop- (pop cizí ze sthn. phaffo.)

Jména sem náležející uvedena již mezi osobními na str. 110. Připojuji: popov Brod., těž popujeř t. j. popův keř; — popůvky Brn., diminut., zkráceno z popovičky (srv. č. I., § 9); srv.: de Popowyczek 1353.


prus- (Prus).


pust- (pusty).


Srv. Pustina, -iny, Pustinka v Čechách.

Pyšelo.

pyšelo Třebíč; srv.: Pyscholo ... in Pyscolo 1349 DB; in Pyšchele 1354 t., de Pisshela 1356 t., de Püssel 1381 t. (= z Pyšél?); masc.: aby se uvázala v Pyšel 1436 Kn. P.

Slovo nejárně; srv. Pyšely v Čechách.

ptět- (stsl. ptěta, č. pták).

ptení Prostěj. z pův. ptě-en-tje; u jmen zvířat bývá jinak kmen -en- ještě ve spojení se suff. -tce; srovn. stsl. ptentci zá vnasīu, stč. kuřencí, lvíčenci. Doklady: Napteni 1131, de Ptenye 1403 (porušeno: de Pten 1372, ze Petenie 1387*), ze Ptení 1406; podle něm. Ptin též Pfi†n; srv. ze Ptně 1532 Kameniček, Sněmy II. 579, ze Ptný t. r. t. 582. — Na stsl. ptěten (sic!) prý pták pomýšlel již Brandl, Rozpravy p. 147.

ptj-, sil. stup. poj-, zdluž. paj- (pští, na-pajetí).

napajedla Hrad., plur. k appel. napajadlo = Tránke; přehlas. -e- podle lok. (v) napajčlech; srov. Histor. Mlvu. III., 1, 147; srv.: Napaidl 1366 (-o- snad přepsáním za -a-); s přehláskou: Napagyedl 1371 DB, v Napajedlech 1437 Kn. P.

Srv. Napajedla, samota v Čechách.

rab- (rubati).

poruba Hran. z pův. po-rab-a; srov. rusín. porub „Ausrottung des Waldes“; —

*) Srv. též: in villam Ptena vulgariter dictam 1359.
roubanina Třebov z původ. rab-an-ina; drží ves Rubaninu 1481 Kn. P.; starší doklady neukazují jasně rodu: de Rubanyn 1356 DO a j.

raj- (ráj).

rájec Bosk. z původ. raj-ycь; srv. Rayc 1131; — na Rejci, obec vsi Rejce vedle: ze dvora Rájeckého 1552 Listin. Prask. (= Grofrasel Záb.); tím by byl dán doklad pro přehlášku áj-ej (srv. Gebauer I., 135), ale jest možno, že se říkalo do Ražce s krátkým -a--; —

rájecék Záb. z pův. raj-ycék; rájecčko Bosk. s -o jako voz-dečko m. hvozdeček. — Srv. též č. I., str. 25 a 115.
Srv. Ráj, Rašsko v Čechách.

rak- (rak).

rakovi Tišn. z pův. rak-ov-sje?, spíše z přídav. jm. rakové: srv. de Rakowe 1392 Kn. P., z Rakové 1466 t., z Rakového 1480 t.; též v plur.: z Rakovich... v Rakovich 1406, z Rakowych 1480 Kn. P.; —
rakodavy Olom. m. rakodavi, přezdívka; srv.: Rakodaw 1358 DO, v Rakodavich 1437 Kn. P.
Srv. Rakousy (Rako-úsi), Raková v Čechách.

rej- (ře-ka).

řečice z pův. rč-ica; srv. z Řečice 1411 Kn. P.; též pomnož.: z Řečic 1408 t.; —
řičky, plur. k diminut. rč-ka; srovn. Ryczka 1358 DB, Rziczky 1365 t. (Ivanč.); —
Srv. Řeka Černá, Řečany, Řečice, Řičky, Pořičtí, Pořičany, Zářečl, Zářičí, Zařičany v Čechách.

rok- (otrok).

otrokovice Hrad.; srv. č. I., 106.
rěp- (řepa, svr. lat. rāpā).

rěpka Tišn. z pův. rěp-čka; dríve snad řepice (z rěp-ica);
srv.: de Rzepicz 1356 DB; —
ženy Hol. z pův. žepy—řepy; srov. Zepy 1272, Zopí 1374
Kn. P., z Zop 1406 t. Srov. doklady na změnu ř—ž a dialekt.
že- v žo- v Hist. Mluv. I., § 133, 221.
Srov. Řepy, Řepany, Řepníky v Čechách.

řes- (řasa).

řásná Dač.; srov. Rzasna Lhota 1385 DB (nemá-li se čistě
řásná, lhota); Rzazna 1399 t., z Řásné 1406 Kn. P.

rezg-*) (rózha, roždie, roští).

rouška Val. Mez., lépe růžečka (Šemb.), z původ. rozg-čka.
Podle Vltěz. Houdka v Čas. Olem. Mus. VIII., 34 říká lid
Růžečka, adj. růžecký. Pastrnek ibid. p. 80 soudil podle adj.
růžecký, že růžečka je z pův. rožččka, ale z toho by musilo být
ně. růžečka. Z růždika očekává Pastrnek adj. růždecký nebo růž-
děcký, ale růžecký možno vykládati z růž(č)ka; ostatně při tvoření
adj. ze jmen místních působí mnoho analogie. Název rouška je
patrně umělého původu a zaveden asi českou inteligenci, zvyklou
nahrazovatí valaš. ŭ spisovným ou.

Říše.

Slovo nejasné; staré doklady ukazují na kmen řuš- nebo
hruš-; srv. de Revsch 1265, Reusch t. r., často tak; Rusch ...,
in Ruch 1257, de ... in Altenruch 1257; in antiquo Ruch 1301,
Staru Rzisschi 1387 DB — Stará Říše Dač.; — z Rüssse ...,
v Rüssy 1320 (opis), in Hruss 1353 DB, Rýsch 1358 t. —
N. Říše Dač.; — týž kmen jeví se u jméná Hříšice Dač.: in
Hruzysyc 1353 DB, de Ryssycz t., parua Hrzysycz 1376 t.; v Kn.
P. pomnožné: z Řišic ... v Říšicích 1407.

rog- (roh).

rohy Vel. Mez.; srv.: villa Roh 1377, v Rozích 1460 Kn. P.;
rožná N. Měs. z pův. rožn-čn-; srv. cum villa Rosnee 1349
DB, Rozna 1416 Kn. P.; —
rožiska dolní a horní N. Měs. z rožénka a to z původ.
rož-an-ťka*); svr. villam Rozenkam 1349 DB, často; v Rožence 1406 Kn. P.; —

rohatec Hodon. z pův. rog-at-ťcь; svr. Rohatec 1368 DO; v Kn. P. pomnožné i singulární: z Rohatec 1406, z Rohatec t. r., z Rohatec 1411. — Srv. Rohy, Rohatec, Rohacko v Čechách.

rogoz- (rohoz = rákos).

rohozdec Tišn. m. rohozec z pův. rogoz-ťcь; -d- vyvinulo se v nepřímých pádech, kde se stýkalo -zc-; svr. z Rohozce 1412 Kn. P.**) — Srv. Rohozná, Rohozec v Čechách.

rochl-, rokl- (cizi z něm. rachel).

rohle Záb.; svr. Rochla 1384, Rohle 1385 DO; jinak většinou -h-; Rohla 1356, 1389; Rohly 1397, 1412; 1447; Rohle 1376, 1412; Rosla 1371 — vesměs DO. Je-li rohle původu domácího, bylo by možno pomyšleti na koř. rog- a suffix. -jo- nebo -jа-; svr. stsl. roglъ, slovin. rogelj = roh.
Srv. Rokle, Rohlindy nebo Rochlindy v Čechách.

Roštění.

roštěnі Hol.; slovo temné; svr.: Rosceni 1131; in Rostyenie 1353 DO, Rosczenye 1376 t.; z Rossczenie 1481 Kn. P.

rov-, ru- (rýti, rov).

přerov t. j. prě-rovъ fossa; Preraw 1356 DB, Przerow 1351;

rud- (rudý).

ruđa: in Hruda 1353 DB, in Ruda 1366 (Vel. Mez.); Ruda 1397 DO (= r. n. Mor. Šump.); in Ruda 1348 DO a j., we wfy Rudie 1492 t. (= r. německá Rýmař.); —

rudka z pův. rud-ťka; svr. villam Rudkam 1322 (Bosk.); de Welike Rudky 1399 DO (Třebov.); roudka malá Třebov.; svr.: Rudkam parum 1372***); —

*) Odvozovati z pův. rož-an-ťka, roženka není vhodné, ježto není dosvědčena osada rožená.

**) Dříve snad slulo toto místo Rohozov; srovn. Rogozou, Rogozoučích 1131.

***) Podrobně o obou roudkách a jich vzájemném poměru Prasek. Sel. Arch. IV., 44 n.
roudný Šternb. z pův. rud'-no; srv. Rudno 1397 DO 1410 CM;
roudne Třebov.: Rudne 1398 DB; —
rodušnik Kyj. z pův. rud-ım-ık; —
roduše z pův. rud-ica; srovn. Rudycz 1353 DB (Bosk.); in
Wrudycz 1350 DO (Brod.).
Srv. Ruda, Roudná, Roudné, Roudničky, Roudnice, Roudnička
v Čechách.
ruch- (srov. rušiti).
rouchovany Krum. místo růchové; srovn. Ruchwan 1325,
z Rúchovan 1406 Kn. P.

rus-
rouske Hran. z růské, pův. rus'-sk-; srovn. Ruske ok. 1310,
1390, in villa Russki 1390, de Ruskeho 1400; —
rusava Hol: z rus-ava. Z výkladů jména této osady, nazvané
po říčce téhož jména, uvádí S Brandlův v Rozpr., podle něhož
Rusava = ξαυδός v Iliađe, Perwolfov Arch. XVI., kterému jest
Rusava „die fließende“, a Praskův v Č. M. M. 1904, 432, kte-
rému značí totéž co Čermná či Červenka. Miklosich E. W. roze-
znává (mimo národní jméno Rus) dvojí kmen rus-: 1. rusý = plavý, 2. rous = haarzotte.

ryb- (ryba).
rybí Jič z pův. ryb-sje; — rybné Jihl. z pův ryb-ı-ı-; srv.:
de Rybne 1356 DB; —
rybníky Krum. z pův. ryb-ı-ı-ık; srv. de Rybnik 1349 DB;
rybníček Výšk. z pův. ryb-ı-ı-ık; srv. de Ribniczek 1399;
rybář(e) Hran. m. rybáří z pův. ryb-ář.

sak- (suk).
V kompositech: soběsuky Prost., přezdívka, pův. soběsuci;
srv. Sobiesuk 1347 CM, 1384 DO; v Soběsucích 1410 Kn. P.; —
sukolom Litov.; srv. de Sukolom 1318, srovn. 1326; dialekticky:
de Sukulom 1376 Kn. P., de Sokolom 1359, Sokolom 1437 Kn. P.
(akk. v č. tex.); nyní Sokolom.
Srv. Soběsuky, Sukorady v Čechách.
salaš.
salaš Hrad. — z novější doby.
sě- (šeno*).

senice z pův. sě-n-čn-ica; srov. Syennica 1261 (Brod): — s. veliká Litov.: z Veliké Senice 1447 Kn. P.: —

senička Litov., též m. s., diminut. ze sěnnicě; srov. de Seniczka 1389 Kn. P., starší dědiny Malé Seničky 1755 Prask. Listin.; —

seninka Val. Mez., diminut. k sěnná s přejatou příponou zdrobnělou -inka.

Srv. Senník, Sen(n)ice, Senohraby, Senožaty atp. v Čechách.

sed-

I. Z kmene sed-: sedlnice Jič. z pův. sed-l-čn-ica; srov. ab aqua Zedelniz 1267. — Prasek v Č. M. M. 1905, 235 vykládá ze Sadelnice, ale neoprdá se o určitý doklad.

sedlec Třebíč místo sedlice t. j. sed-l-čce, diminut. k sedlo; srovn. Sedlice 1000 CB Fried. (v Čechách); — selec Mik. místo sedlec, sedlice; doklady pouze německé: Foydaspru 1332 a j.; —

sedlisko Olom. t. j. sed-l-isko; srov.: in Sedlisk 1276.

II. Z kmene sěd- (šed-): nové sídlo (Cat. Cl.), novosedly (Lexik.) Mikul.: doklady jsou již známé: Neusidlo 1271, Nevsidlo 1351 DB.

III. Z kmene sad- (řed-): sádek** Třebíč z pův. sad-l-kř; srovn. Sadek 1358 DB; sádek může být diminutivum k sád = mezník; srov. Bartoš, Dial. Slov.


sěk- (siekči).

osek Hran. z pův. o-sěkJ; srov. Novum Hosek 1360: —
osyký Tišn., je-li z osék; srov. Ossyecz 1390 DB; oščko, je-li z osiečko, srov. km. os- 1): —
osiečany Krom., šp. osýčany, pův. osiečné = kdo obývá osěk; srov. de Ossieczan 1366; — za -e- (-ě-) jest patrně dialek-
tické:

paseka z pův. pa-sěkJ-a; srov.: villam dictam Techancz seu alio vulgari Passeka 1380 (Rýmař.); ke jmenu p. připojuje se obyčejně přívlastek, značící místo, kam p. přislusí: p. jaro slav-

*) -no přípona; srov. Meillet 445, Vondrák 1., 414.

ské (Holeš.), jimramovské (N. Město), roženecké (t.) t. j. u Rožné, videcké (Val. Mez.) t. j. u Vidče atd.; —
príseky Jihl. z pův. pře-sěk-a = Gehau; srov. Preseka 1167, Prziessek 1318; —
seč Prost. z pův. sěč; —
v komp.: rossiec z pův. rozsěč i rozsečie; srov. č. II, § 5, 5;
ná př. Rossyecc 1349 DB a j. (Dač.), z Rozseči 1411 Kn. P., z Rossece 1412 t.; —
rosička, lépe rozsička, demín. z rozsěč; srov.: de Rossieczyka 1361 DB, de Rossieczky . . . in minori Rossieczky 1369 t. (N. M.); in minori Rosiczece 1374 DO (Bosk.); — rosička t. j. rozsička panenská Dač., dříve jen rozsiečka: Rossyeckza 1376 DB.
Srov. Seč, Osek, Oseky, Osečná, Osečany, Proseč, Prosečné, Prosička, Roseč, Rosička, Příseka, Paseka v Čechách.

sěrd- (=sřed v pros(t)řed).

středolesi Hran.; srov. kmen lěš-. Srov. Střednice, Středokluky v Čechách.

sěrg-, sorg- (stráž).

strážnice Hod. z pův. straž-inica; srov. de Straznicy 1391: —
strážisko Lit., též stražiště (-išče); srov. de Straziscie 1373, na Strážisku 1626 Listín Prask.
Srov. Stráž, Strážnice, Strážiště v Čechách.

skel-, skol- (skála).

skalice z pův. skal-ica; srov.: Skalice 1197, de Skalicze 1368 DB (Bosk.); —
skalčka Záb. a j., deminut. ze skalice; z Skaličky 1459 Kn. P.; — skříka Kyj. z pův. skal-ka.
Srov. Skála, Skály, Skalí, Skaliný, Skalany, Skalné, Skalice, Skaličany, Skalka, Skalsko, Podskalí, Záskalí v Čechách.

skép- (ščepe).

šťopa Hol. z pův. šćiep-a; srov. Sstippu 1446 DO.
Srov. pol. szczepa scheitholz Mikl.

skot- (skot).

skříl- (křídlo).

křídla N. Měs., sg. pův. skridlo; de Krzidyl 1376 DB, de Krzidi 1381 t.

slup-*)

slopné Hol. z pův. slop-ýn-; srv.; Slopnam 1261, sloppna t., + zlopná 1295 (3×); tedy dříve slopná. Prasek. Č. M. M. 1905, 241 odvozuje ze slupná.

sláp-, (srv. slépý, slepice).

V druhém členu komposita kuroslepy; srv. kmen kur-.

sléz (sléž).

slížany Krom. m. sléžčené; srv. Slezan 1355 (3×), 1359 DO t. j. Sléžan.

Na Slezaně těžko ješt pomýšleti; srv. Č. M. M. 1906, 9.

smerk- (smrk).

smrk Třebíč z pův. smýrk; —

smrček Tišn. z původ. smýrč-lyk; srv. z Smrčku Kn. P. 1406; —

smrčná horní a dolní Třebíč z pův. smýrč-ýn-; srv. Smrčka 1304, v Smrčném 1417 Kn. P.

Srovn. Smrk, Smrčí, Smrčná, Smrček, Smrkov, Smrkovec v Čechách.

smol-

smolná Třebov. z pův. smol-ýn-; srv. in villa Smolne 1368 DO. — Podle Praska Č. M. M. 1905, 235 jest podobného významu jako s m r č n á.

soch- (socha = vidlice).

rozsochy N. Měs.: Rozsochy ... z Rozsoch 1436 Kn. P.; —

ousoši Tišn., úsoší z pův. a-soš-uje**).

Srv. Rozsocha, Ro(z)sochatec v Čechách.

sok- (sokol).

sokol Olom. -nové; sokoli Třebíč, adj. přisvoj. či pův. -í, -ý?;

*) Kořen tento vidím v řadě: 1) sláp-: stsl. ischúpati scaturire m. issúpati (Vondrák I, 361); 2) slép-, dlouž. slép: stépati prýštiti; 3) slop-: slopáti = chlmatati vodu Kott; sláp-: slápř. fluctus, č. slap.

**) Podle Wol. II. 1, 379 sluje ou. r. 1470 Osoší.
sokolnice Brn., pův. sokolníci = ošetřovatelé sokolů (Brandl, Rozpr. 114); Czokelnicz 1373 CM, v Sokolnicích 1408 Kn. P., z Sokolníku 1459 t.

sol- (sól).
solanec Val. Mez. z pův. sol-an-ýcь; —
slatina z pův. sol-t-ina; srv. Slaczin 1261 (Brn.), Zlatina 1349 DB. (Krum.); sl. horní Dač.; —
slaténice m. slatinice z pův. -ica; srv. Slatynicz 1365 DB; — p o m n o ž. slatinice jsou asi místo slatinicí (sg. nom. slatin-ýn-ika), ač i plur. slatinicě jest možný; srv. ve Velkých Slatinicích 1405, z Slatiník 1482 Kn. P. (Olom.); —
slatinča, deminut. příp. -ůčka; srv. de Slatynčka 1391 Kn. P., z Slatíńky 1408 t. (Bosk.);

sov- (sova)
sovinec Rýmař. z pův. sov-in-ýcь; srv. de Souinecz 1353 DO, z Sowincze 1448 Kn. Opav.; starší je název německý: Aylburg 1348 DO.
Srov. Sovinec, Sovinka, Sovinky v Čechách.

sta-
štýj Jihl. z pův. sta-ja anebo staj-a; z Stáje 1406 Kn. P.; —
štádlo Šternb.; starší doklady ukazují na stadice; srv.: Stadlice 1296, Stadlce 1372 (Stadlicze 1371 s průvodným -i-), v Stadle 1491 Listin. Prask. (z kopie), ves Stadlo 1512 t. (těž); —
stejšť Dač., dříve stajišťe z pův. staj-iščе; srov.: Stagišše 1365 DB, Stagiště 1415 t., Staischt 1385 t.; —
prostý Dač. z pův. pro-št-ý)*; srov. de Prosteho 1416 DB;
rostání Prost. náleží snad též ke kmeni sta-, sto(j)-; srov.: de Rostanye 1355 DO, in Rostanye 1358, 1391 t. a jindy často v DO, srovn. ještě in Rostany 1437, 1446, de Prostayn 1368 t. (zněmčeno, srv. něm. Rostein); —
stanoviště Vel. Mez. t. j. sta-n-ov-iščе; srv. Stanovisch 1327;
přestavky t. j. pře-sta-vči; srv. sub vlk-.
Srov. Stan, Stádlo, Stadlce m. Stadlice, Stanoviště, Rozstání v Čechách.

*) Vondrák I., 170.
stap- (stúpati).

stupava Kyj. z pův. stap-a-va; z Stupavy 1464 Kn. P.

stěk-, stěk- (stéklo).


stěn- (stien).

stínava Prost., je-li z pův. stěn-ava; doklady mají -l-; svr.: Stinawia 1358 DO, v Stínavě 1407 CM.

star-, stor- (strana, stráň).

strání Brod z pův. stran-i-je; svr.: Stranye 1353 DO, Strany 1359 t., Stran 1360 t.; tvrž Strání 1480 Kn. P.; —
stranik Jič. m. stranník, pův. stran-n-ikř: svr. z Straníka 1408 Kn. P., de Stranyk 1412 DO; —
stránka Rýmař, dříve stranské, jak u Šembery, pův. stran-čsk-; svr. wes Stranske 1492 DO; —
straná Dač, t. j. stranná z původ. stran-n-; srovn. villam Stranie 1466 DB p. 413.
Srv. Straná, Stráň, Straňany, Stránka, Stranná, — v Čechách.

strěl- (stréla).

strělná z pův. strěl-čn-; in Stržlne 1365 DO (Šternb.); —
strýlky Krom., plur. k deminit. strěl-ska; svr. Strielki 1358, Strlík 1321; z Strlík 1406 Kn. P.; —
strélice dříve strélice, stréľci, původ. stréľ-sce-; svr.: Strelčích 1131, in Strzielczích 1387 DB; Strzielcz 1375 CM; s analog. koncovkou -ice: Strelicz 1376 DB.
Srv. Stréla, Střelné, Střelice v Čechách.

s(t)ru-, s(t)rov-.

pstruží Míst., je-li místo stru-ží (p bylo přisuto jako ve štros—pštros); —
pstružinky Jič., lépe pstružínky, je-li to deminit. ke stružná,
pův. stružn-čka, struženka—stružénka—stružínka; svr. stroužná
v Prus. Slez.; —
ostrov z o-strovů = „νος περίφροντων“; srovn. Ostrow 1370
(N. Měs.); —

ostrovanký Kyj., dříve ostrovany; svr. in Ostrawan 1353 DO; na
tyto ostrovánky vztahuje se snad listin. Ostrauaz 1131 (sr. Friedr. CB).
Podle Praska náleží sem též ostrava, viz kmen os-
Srv. Struhy, Strouha, -y, Ostrov v Čechách.

strýg- (stč. strhati radere, srv. Gebauer I., 76).

Struhaře v Čechách od km. strug- (strouhati).

strž- (stsl. strža dřeň).

strž Litov., je-li z pův. strž-en-by, stč. stržen, stržeň; srv.
de Wstrzenye 1390 Kn. P., de Strzenye 1392 DB; -rz- možno tu
čísti jako -řž- i -ř-; Střeň 1630 Listin Prask. (gen. tamtéž Střeně
i Střenf).

stud- (studený).

studená Dač. z pův. stud-en-; Studena 1365 DB; —
studné z pův. stud-(s)nja: st. bílá Třeb.; tři st. N. Měs.,
dříve čtyři studně: in villa, que quatuor fontes appellatur
1348 DB; —
studnice sing.: Studnicz 1342 (Výšk.); studnice pomnož. N.
Měs.: in Studniczich 1371; studnický jinak studnice malá Jihl.; —
studénky a studýnky plur. k sg. stud-en-tyka; srv. Studenca
1353 DO, ze vši Studének 1562 Listin. Prask. (Záb.), úbec dědiny
Horních Studýnek 1651 t.; —
studeneck z pův. stud-en-tyck; srv. Studeneck 1366 DB (Třebič).
Srv. Studená, -ě, Studnice, Studnány, Studénka, Studánka,
Studánky, Studenec v Čechách.

stvol-

stvol-ová Bosk.; srovn.: Stwalona 1318—1326, de Stwołowa
1399 CM, ze Stvolové 1409 Kn. P.; ze Zbollowy 1406 t.*)
Srv. Stvolny (Zwoln) v Čechách.

sttb- (stblo, stéblo).

Džbel Litov., podle Wol. dříve Zbel, Prasek v Sel. Arch. I.,
256 píše Dżbel, v dokladech starých bývá na počátku stb- nebo
z(d)b- a -e- mění své místo; srv.: in villa Zbele 1349, in Stebl
1351, de Stebel 1353, in Ztebel t. r., de Zdbeer 1358, in villa
Stbel 1365, in villa Stbli 1373, de Stbele 1376 (2×) vše v DB;
Stbel 1379, 1387, 1446 DO, Stbel 1446 t. — V Arch. Č. XVII.,

*) Srv.: na luce Stvolovej na tej Kn. P. 1493 (VI., 316).
strana 535 užívá se slova džbel, zbel jako synonyma ke jménům strouha.*)

**stlup-** (stlúp).

*sloup* Bosk.; srv.: Slůp 1463 Kn. P.; —
čule, něm. zulb Znoj., je-li z pův. stlúp; již staré doklady ukazují na němec. zulb: Zulb 1052, zelub 1228, in Czulba 1410. Prasek v Č. M. M. 1905, 241 řadí sem též Slopné, srovn. však kmen slep-.
Srov. Sloup, Sloupno, Sloupnice (sg.) v Čechách.

**sova**

sovádina Hol. t. j. sov-ad-ina; Vanka z Sovadiny 1480 Kn. P. (týž sluje ibid. VI, 72 Sovadský a V, 7 -inský).

**such-**

suchá Jihl.: Sucha 1415 DB; suchdol též sukdol z pův. such- doł: Suchdol 1318—1326; —
suíce Hrad. z pův. suší-ca: Suzichcz 1344; vedle appellativní suíce (sg.) byly též pomnožné s. z pův. suíci: Sussici 1078 (interpol.).
Srov. Suchá, -é, Sušany, Suchdol, Suíce v Čechách.

**suk-, sák-** (skáti = soukati).
K tomuto kmeni řadím jména jinak temná: oskava Lit., je-li z pův. o-sák-a-va; z Oskavy 1480 Kn. P.; —
preskač Kruml. z původ. pře-sák-a-či; srv.: in Przyeskacz 1358 DB, de Przyskacz 1354 t.; — přeskač = kdo přesukuje, tkadlec?
skawsko Krom.: Skawsko 1381, 1412 DO.
Srov. Přeskaky v Čechách.

**svet-** (svatý).

posvítno Hran. z pův. po-svět-tno; srv. zprávu Wol. o vzniku této obce I, 204, pozn.; srovn.: obec Posvátnská 1588 Listín. Prask. II.; —
osvětimany Kyj. m. osvětiměné = kdo bydlí v Osvětími; srv.: de Oswyteman 1350 DO; viz též č. I, p. 127.
Srov. Svatá v Čechách, Osvětím v Haliči.

*) Právě se tam, že se má voda pouštěti určitou struhou a pokračuje se. „Pakli by obmyšlili kudy jinudy tý vody půščení, nežli tím džbelem, však tak, aby jí tolikéž šlo, jako tím zbelem...“
Srv. Svinná, Svinné v Čechách.

svěť. —
svět nový Dač. a j.; světlá Dač. z km. svět-lo: Swyetla 1394; světlé Bosk.: (z) Světlého cca 1604 Prask. Listín.; —
svít-ana: Cwitawa 1210, pomnož.: z Svitav 1407 Kn. P.;
deminut. svítávka Bosk.: z Svitavky 1486 Kn. P.

srub- (Srb).

srjeb- (stříbro*).

stříbrnice, pův. stříbrnici = dobyvatelé stříbra (suff. -iko-); srov.: Zrebrnicích 1131 (= (v) Střiebrniciech), in Strzsíbrnicich 1464 DO, in Strsíbrník 1333.
Srv. Stříbrníky, Stříbrnice v Čechách.

šed-, chod-

ochoz, vochoz z pův. o-chod-ja, stě. ochoza, ochoze; ochoza = odměřený kus lesa na prodej (Bart., Dial. Slov.); srov.: Ochosa 1261 (Brn.).

šiš-.

šišma Hol. z pův. šiš-šma? srov.: de Sissmy 1446 DO = z Šišmy; jiný doklad viz na str. 45; dialekt. -e-: nechce ... vymazati vsi Šešmy 1481 Kn. P.

šlic-.

špičky Hran., deminut. připonou -ška (-škь); srov. in villa Spíz 1270, de Spiczka 1321; z Špiček 1464 Kn. P. — Štrekelj,

*) Z *srēbro a to ze srebro; srov. Gebauer I., 143.

štít- (štít).

štítná Brod. z pův. štít-ı.n.; svr. de Scitne 1374 Kn. P., ze Štítné 1537 Listin. Prask. (kop.); —


těž (těžeti).

tážely Olom. m. tázali, plur. příč. min. čin. tázal, těžal od slovesa těžeti, stsl. težati = pracovatí; tázal = dělník, sedlák; t ztvrdlo v t jako ve slovese táhnu m. táhnu (tegnati). V starých dokladech bývá též diminut. příp. -í.kv.: Tasalech 1131 (= (v) táž-žaléch), Tesalczi 1078 (interp.), Tasalky 1126 (těž).

teč- (téci).

rastoka Hol. m. ráz-toka = místo, kde se vody roztékají; svr. str. 152.

Srov. Roztoky v Čechách.

tel- (tele).

telnice Brn. z pův. tel-ı.n-ica; telnicě = ohrada pro teláta; svr. konnicě; Telnicz 1261, 1328 a j.; z Telnice 1418 Kn. P.

Prasek v Č. M. M. 1905, 237 sravnává telnici se jménem vtelno a odvozuje obě z kořene vi: vtel-ı.n-ica. Ale jména, kterými se dokládá, stsl. vitř̦ machine, slovin. vitř̦ rukojet mají ví, nikoli vň̦ a není zřejmo, proč by se bylo v z *vtelnica odsulo, když ve jméně vtelno se dochovalo.

Srv. Telecí, Telnice v Čechách.

telk-, tulk- (tůci).

V druhém členu komposita paceltuky Holeš.; původ. -tlucí; kmen části prvé je tenný; doklady uvedeny v č. I. sub pěk-: k tomu svr.: dědiny Paceltuk 1499 Prask. Listin. (kop.).
tep- (teplý).
teplice*) Šump. z pův. tep-l-ica.
Srv. Teplá, Teplice v Čechách.

terb-, terb-.

tróbšany Brn. m. trbůšené. — Jméno temné.

tich- (tichý).

tichá Míst. — Srv. Tichá v Čechách.

topol- (srv. lat. populus).

topolná Hrad. z pův. topol-ůn-; srv. Topolna 1318, Topolne (Topulne) 1393 CM; —
topolany m. topolené = kdo bydlí na místě porostlém topoli;
srv. Topolaz 1078 (interpol.), 1131 (= v topolas, -anech).
Srv. Topol v Čechách.

trab- (trúba).

troubky Přer., diminut. z pův. trab-ůka; de Trubka 1348 DO,
in Trubca 1349 t.; plur.: de Trubek 1356 t.; —
troubsko Brn. z původ. trab-ůsko; srov.: Trubsk 1358 DB,
Trubsko 1364 t., v Trúbšťi 1418 Kn. P.
Srv. Troubky České v Čechách.

třesk- (třeska).

třišťina Záb. z trěšť-ina; často v DO; srov.: Trzieszcina
1353, Trssczina 1360; v Třeštině 1480 Kn. P.
Srv. Tříškolupy v Čechách.

tru-, trov- (tráva).

trávník z pův. trav-ůn-ik; srovn. z Trawnyka 1405 Kn. P.
(Bosk.); Trawnik 1349 DO (Kroměř.).
Srov. Travné, Trávník, -ček v Čechách.

trás- (trest, gen. trsti = třítna).

tresné velké, malé Bosk., místo tresné z původ. trás-t-ůn-;
srovn. in inferiori Trjestna 1351 DB, in Trestne 1354, 1378 t.;
Trjestne 1447 DO; z Trestného Velkého, z Trestného Malého
1500, Arch. Č. XVI., 554.

*) Wol. má jen něm. jméno Wermsdorf (-á-), C. Cl. Ol. Wermsdorf,
č. Teplice vel. Verníčovice.
křížnice Krum. místo trstěnicě z pův. trs-t-ěn-ica; sr. in Trstynycze 1353 DB, de Strzienicz 1356 t.; de Trzestnicze 1390*), z Trstěnicy 1406. Počáteční trs- změněno v tř- a skupina tř- v kř-.
Jméno Stihníz 1253, Styhnicz 1349 DB též osady jest jiného původu.
Srv. Trstěnice v Čechách.

tul-.
všetuly Hol.; srv. všš-.
tur-.

tuřany Brno místo tuřené; srv. Turane 1208, de Thursas 1292.
Starší vykladatelé přikládají tomuto jménu význam mythologický.
Podle J. Hráše v Komen. XV. 757 pochází prý od tuřana, staromoravského prý bůžka. Brandl, Rozpr., myslí, že jméno tur
znamenalo nejen býk, nýbrž též božstvo jako keltické slovo tarvos; odtud sloven. turice = letnice. Jisté jest, že jméno tuřany odvozo-zeno jest ode jména tur = lat. taurus; na kluzké pole výkladů
mythologických neodvážujeme se spouštěti.
Srov. Tuřany, Tursko v Čechách.

tvarog.-**).

tvarožná Brno, dříve tvarožnice z pův. tvar-ož-tn-ica; srov.
Twarsonicz 1288, Twaroznic 1297, Twarosznicz 1347; na Tvarožní 1414 Kn. P. (k nom. tvarožně?); —
tvarožná (lhota) Hodon., adj. z pův. tvarož-tn-.
tyn- (cíži, germ. tünn).

týn Hran., Třeb.; —
týnec velký Olom., diminut. z týn, pův. tyn-ice; sr. Thynech 1223, Tynez 1274, Tyncz 1364, vsi Velkého Tejnce 1603
Listin. Prask. (kop.); — týnček Olom., diminut. z týnec, původ.
tyn-tč-tč, tedy stč. týnček; srov. Tynczek 1263, 1314; Parua
Tyncz 1364.
Srv. Týn, Týnec, Tynčany v Čechách.
týrn- (trn).

trnava z pův. turn-av-a; srov. tyrnaua 1275, Tynaua 1293;
trnávka z pův. turn-av-oka; staré doklady mají latin. kon-

*) Tento doklad by ukazoval na pův. trštun-ica, č. trestníčě.
**) Podle Peiska, Die älter. Beziehungen der Slawen etc. 1905,
3. přejato tvarog. z turkotatarštiny; srov. tupec. torak.
covku -ia: Tyrnavia 1308 (Třebov.), Trnavia 1404 (Jič.), in oppido
Trnawka 1405 Kn. P.
Srv. Trný, Trnava, Trnávka v Čechách.

ublo-

ublo Hol., podle Wol. dříve také ublov; slovo nejasné; srv.:
ž Úbla 1450 Listin. Prask., Ublo 1481, 1482 Kn. P.

ul- (ulícě).

ulice nazýval se dříve po česku Dittersdorf (čes. nyní Dě-
třichov) u Třebové; sr.: vilam Vlicze, que in vglari Dytrichs-
dorf nunoccupatur 1398 DO, není-li to od osobn. Ul; sr. č. I. str.
134. — Srov. Úlice v Čechách.

ust-

ústí z pův. ust-uje; srovn. Vstý 1368 DO. (Hran.); Vstye
1403 (Val. Mez.). Srov. Ústí v Čechách.

vap- (vápno).

vápenice Brod. m. vápennicě; novější kopanice; —
vápenky Hod. m. vápenky (srov. str. 170).

1. vol-, vol- (vůľa, vůle).

svola N. Měs. z pův. (jizv-vol-ja; srov. Swola 1307; svole
Záb. téhož původu; srov. Zwola 1412 DO, Zwole 1418 t., Zwol
1318—1326; doklady starší ukazují na zmola, srov. něm. Schmole:
Smola 1273, 1391, Zmola 1408 Lechner, Olm. Lehnb. — Prasek
v Sel. Arch. II. 128 odvozuje jméno zvolé od stvol bez podrobněj-
šího výkladu.
Srov. Zvole, Zvůle v Čechách, Wola u Poláků, Vůľa
u Rusínů.

2. vol- (veliký).

velká m. vel-ik-á; srov. Velika 1371 (Hran.); — v epithetech:
veliká rudka, velké meziřičí atp.; —
v kompos. velehrad m. velší grad; srov. str. 175, od. 10.
Srov. Velká v Čechách.

velg-, volg- (vláha).

vlažinka Bud. z pův. vlaž-yn-žka, vláženka; Wol. však píše
Wlašimka III, 277.
1. ver-, vor (srov. za-vru z vřa).

obora z pův. ob-vor-a; srov. Obora 1376 DB (Bosk.);

obřany Brn. podle některých vykladatelů jsou místo oborany;
k měnění tomu kloní se ještě Prasek v Č. M. M. 1904, p. 52.
Ale není dokladu, že by se ve jménecch na -any (-ěné) kořenová
slabika takto vysouvala. Srov. zde km. vřch-. Doklady: de Qbran
1234, Obersen 1261, de Oberse 1278, Obersonas 1278 atd.

Srov. Obora, -y, Obřiště v Čechách.

2. ver- (srov. vřu z vřja).

vřir N. Měs.; -i- zdílením z -r- (vřr-); srov. Wir 1243,
Wyr 1364 DB; — ve složeních černívřir Tišn. a černívřir Olom.;
doklady uvedeny sub črn-.

věrovany Přer. sluby dříve vírovany z vírověné; srov. Virovaz
1131, Wyrowan 1275 a j. — Sedláček v Č. M. M. 1906, 1, píše
výrovany a soudí, že lid říká věrovany nikoli věrovany, ale již
Srov. Velký Vřir v Čechách.

vert-, vort-

svratka N. Měs. z pův. st-vort-ka; svratka = die sich
windende (Perwolf); srov. in parva Svatka 1356 DB; svratka
radešínská N. Měs., též svratečka z pův. st-vort-č-ka; srov.
in villa Swrateschka 1371 DB; — kolovrat Bud. — nové. —
Srov. Svatka, Svatouch v Čechách.

ves- (veselý).

veselá srov. de Wessele 1349 DO (Bosk.), villas Krztyetin
et Weselu 1446 t.; — Wesela 1392, 1396 (Val. Mez.); —
veselí z pův. vesel-je; srov. Wessele 1261 a j. (Hrad.),
1377 (N. Měs.), Vesseli 1447 DO (Záb.);
veselíčko, deminut. z demín. veselice z pův. vesel-íč-ko;
srov. das kleyne Wesselizko 1382 (Litov.); —
veselice Bosk., sg., tedy z pův. vesel-ica; srov.in Wesselicz
1318—1326, de Wesselicz 1362 DB, z Veselice 1406 Kn. P.,
dédictvi mé Veselici 1407 t;
veselka z pův. ves-el-č-ka = veselá Bosk.

věver- *)

* věveří m. věveří, neutr. přídav. jm. z pův. věver-ři-; srov.

*) Kmen reduplikovaný; sr. pers. var-var-ah Mikl. EW. a Vondrák I, 498.
de Veveri 1213, 1234, Wewerzi 1366 (Tišn.).Veveří — Eichhorn na Rýmařovsku podle Wol. se připomíná teprve od r. 1720.

vez-

*přívoz* Ostr. z pův. prě-voz; srov. z Przywozu Kn. Opav. 1440, z Przywoza 1464 t. — *ošnice* Val. Mez., je-li z voz-ın-ica, v ze slabíky vo- někdy se odsouvá; srov. též km. ozd-, kde uvedeny doklady na toto slovo.

Srov. Přívoz, Přívozec v Čechách.

vez- (vaz).

vážany m. vážené. Výklad tento se nabízí po stránce významové, ale vadí mu potíže hláskoslovné; slabíka váž- byla měkká, očekáváme tedy v histor. době z toho viežené, nč. víženy (vížany) nebo s krátkou slabíkou věžany. Bylo by pak nutno již pro starou dobu předpokládati ztvrduť měkkého váž ve váž-. Staré doklady mají vždy váž; srov. Wasan 1228 (Hrad.), Wazane 1145 (Bosk.), Wazan 1309 (Višk.), Vazan 1351 DO (Bosk.), w Wazanech 1406 Kn. P. Sedláček v Č. M. M. 1906, 9, řadí je mezi jména vzatá od národních kmenů jako Moravany atp. bez bližšího výkladu.

věž-

věžky m. věžky, vížky, deminut. z věž, pův. věž-ka; srov. Wezki 1349 DO, de Wysekh 1383 t., t. j. vierek, de Wyzek ... in Wyezky 1397 t.; bez jotace: de Wezek 1374 Kn. P., z Vežek 1407 t.; —


vid-

zavist Bosk., V. Meziř. z pův. za-vid-tt.

viny- (cizí, sthn. win).

vinary Přer. m. vinaře, vinaři; srov. Wynarz 1388, in villa Wynarzyw (sic) 1368 DO; v komp. vinohrádky Brn.
Srov. Vinary, Vinaře, Vinohrady v Čechách.

vlš-, všš-

ves, pův. všš, většinou s příl. *dlouhá* (Přer.) z Dlůhé vši 1406 Kn. P., dolní (Hol.), horní (Hol.), nová — nejčastěji;

*) U Wol. připomíná se teprve r. 1559.
srovn. Nove ville 1384 (Hodon.), z Nové Vsi 1406 Kn. P., stará: (Přer a j.), hrdá (N. Měs.), dříve prý hrdov, vranovská (Znoj.) — podle vranova, sední Hol. atd.; —

věska, viska, deminut. z ves, pův. víska; srov. Weskam 1370 (Olom.), ad Weskam 1375 t.; věsky, pl.; srov. Weska 1348 DO (Hrad.), v Viskách 1464 Kn. P.; — visky Bosk.; —

vesce z vescě, pův. věs-cea, deminut. k ves; Wescye 1349 DB (Bud.); —


kněžoves, kněžéves; srov. sub. kněžeg.-


višň-, (višně)


volch-

vlaské Šump. z vlăšské, pův. vlaš-łsk-; dle Wol. založ. ok. r. 1600 a nazváno „na Vlaským“.

vorg-

vražné z původ. vraž-łn- (*vorg-łn-); srov. von Wrazneho 1373 (Jič. či Třebov.). Podle Praska, Č. M. M. 1905, 242 jest vražné významem blízko jménu střelná (tedy z verg-, vl̤rg-).

Srov. Vražná, -é v Čechách.

v-vdr- (vydra)

vydří kostelní, prostřední, zadní Dač. z pův. vydr-je; srov. Wydzie 1351 DB, in villa Wydrzie parochiali 1376 t., in villa Widrzie Proszczedznem 1371 t.

Srov. Vydrí v Čechách.
vyš-
vysoká Jihl. a j., příd. jm. vys-okř: že mi drží ... Vysoků
1437 Kn P. (Val. Mez.); vysoké N. Měš.; — vysoká—waissak
Osobl. sluje 1267 Witzogh; —
vysločany Znoj. m. vysokočné = obyvatelé vysokého města;
vyslehoří Záb.; doklady viz sub gor-. — Srov. Vysoká, -é,
Vysočany, Vyšehrad v Čechách.
vyš- (vi-, vtí).

návojná Brod, pův. na-vojn-; srov.: z Návojného 1537
Listin. Prask. Prasek, Č. M. M. 1905, 237 myslí na význam
'vinoucí se'.

vlk- (vlk).

Jest ve jméně přestavlky Olom. m. přestavící, jehož bližší
význam není znám. Vašek uv. m. vyslovuje domněnku velice po-
chybnou, že znamená obyvatele, kteří přestali vlků t. j. upustili
od marného pronásledování vlků. Srov. Prestavčicích 1131,
Prestavčici 1210, Prestauičk 1237, často; srov. de Przestawlk 1358
DO; — vlč doly Krom.; srov. de Wülczechdolov 1384 DO. —
Srov. Vlčí, Přestavky v Čechách.

vrb- (vrba).

vrba Kroměř. z pův. vřb-ška; srov. vrba vel., vrba malá
na Hodon.; vrba Hušt. z pův. vrb-ica; Wyrbycz 1353 DB; —
vřeno z pův. vřb-eno; srov. de Wirbna 1362, de Wrbna
1397, 1408 (Osobl.). Prasek v Č. M. M. 1905, 43 řadí tato jména
ke skupině jmen „heraldických“, nazvaných po přídomcích šlech-
tických.

Srov. Vrbka, Vrbece, Vrbčany, Vrbičany, Vrbička, Vrbno, -y
v Čechách.

vřch- (vrch).

obřany Brn. je-li z pův. ob(ř)-v(ř)šené—obršené, obršany =
kdo bydlí ob vrch; výklad tento odpovídal by nejlépe poloze
místa, ale na závadu jest mu, že třeba předpokládati splynutí
řš v ř. —
Srov. Vršany v Čechách.

vřš-, vřš-
všetuly Hol. m. -i; srov. Wsetul 1358 DO.
Srov. Všeruby, Všetaty atp. v Čechách.
za- (zad).

_zaďni_ ves Hol.

_zab- _ (zubr).

_zubří_ z pův. _zab-r-ŋj_; srv. Zubrzye 1358 DB (in Zubczim 1348 t.) (N. Měš.).
Srv. Zubří v Čechách.

_zajec- _ (zajec).

_zaječí_ Hustop. z původ. _zaj-ŋɛ-ŋj_ (či _zajec_? srv. medvězí z medvěz); Zaječí 1277, Zayecz 1358 DB; v Kn. P. pojímáno za adjekt.: v Zaječím 1436 a často; ale též: na Záječí 1406.
Srv. Zaječí v Čechách.

_zni-_, _znaj-_.

_znajmo_; náleží-li ke kmeni znoj-, bylo by pomýšleti na part. praes. pass. _znaj-imt-, -a, -o_; srv. Znoim 1052 a j. — tak pravidlem v prvních pěti svazcích CM; Zenoim 1223. — Podle běžného výkladu (Royt, Brandl, Wisnar) znamená z. teplé místo.

_žab_ (žába);

_žabná_ Míst. z pův. _žab-ŋn_-; též _zabči*_; žabeň vyvinulo se snad z žabna jako lišen z *lešná, -o_; —

Srv. Žabovřesky, Žabonosy atp. v Čechách.

_žal_ (srv. _želeti_).

_želivsko_ Třebov., šp. želisko, z původ. želévsko: Zylewesco ok. 1310.

_žed-, god_.

_pohodlí_ Prostěj. z pův. _po-god-l-ŋje_

_želb_ (žleb).

_žleb_ Bosk., _žleby_ Tišn.
Srv. Žleby, Žlábek, Žlábek v Čechách.

_želěz_ (železo).

_železný_ Tišn., dříve -á z pův. _zelěz-ŋn_; Zelezna 1371.
Srv. Železná, Železnice v Čechách.

*) V této formě připomíná se u Wol. k. r. 1538 (l., 370).
žen-, žen- (žieti, žňu).

začany Hustop. m. začené, pův. žatčené = kdo bydlí v Žatci; začany m. ža(t)čany vzniklo dissimilaci; sr. dialekt. Zač, do Zače m. Žatec atp. v Gebauerově Mlív. III., 1, 123. Dissimilovaná slabika za- byla tvrdá, tak že nenastala přehláška. Doklady: Satcane 1131, Zattssan 1366 DB, Zaczan 1408 CM (Czaczan 1366 DB, Czeczans 1369 t.).


1. žer-, gor- (žeřavý, žár, hořeti).

I. Ze zdolouženého kmene žěr-, žăr- : žděr N. Měs. z z-žár, zžár-žďár (Gebauer l., 527); svr.: Zschar 1252, Zaar t.; — žďárná Bosk.: Zdyarna 1418 Kn. P.; —

žďárec Tišn., přehláška zrušena asi podle žďár; svr.: Sarech 1233, Zhdareckcz 1358 DB, Szdarziec 1365 t. (t. j. žďářec); —

II. Z kmene gor-: zhoř z pův. s-gor- (kmen gor-jo-) anebo s-gor-ja-: Gors 1339, Zhorz 1358 DB (Vel. Mez.); de Zhorzie ... in villla Zhorzi 1365 DB (Tišn.); jednotlivé zhoře rozeznávaly se epithety: holubí, podle Praska, Listín. CV. Holubův*, stranecká, kdyši Plvcova (na Zhoří Plvcovy 1625 Prask. Listín.), nová (všecky na Vel. Mez.); v dokladech starých bývá jen zhoř: in villa Zhorzie 1365 DB, de Shuorde 1379 t. ( = zhoř holubí); — v nářečích nynějších pojmá se zhoř za femin.; —

zhořec, deminut. ke zhoř; svr.: villa Shorcy 1377 DB, de Parva Zhorcecz 1390 CM; ves naší kláštersků Zhorce 1466 Kn. P. Je-li fem. Zhorce původní, vzniklo zhořec tak jako vesec m. vescě.

Srov. Žděr, Žďárec, Ždírec, Zhoruc, Zhořec v Čechách.

2. žer-.

ževaviny Hodon., plur. k appellat. žer-a-v-ina; z Žeravin 1415 Kn. P.

žup- (župa).

županovice Bud.; svr. č. l., 146.

*) R. 1481 pohání Jan Holub ze Zhoře svého strýce pro díl ze dvoru, „kterýž slove Holubuv“. (Kn. P.)
— 252 —

žlutá (žlutý).

žlutava Hrad. t. j. žlu-t-a-va.

žerný (žernov).

žernovník Bosk. z pův. žyrn-ov-šn-ik; Zýrnownik 1390 DB;
žernůvka Tišn. z pův. žyrn-ov-ška.

Srovn. Žernovy, Žernovník, Žernovka v Čechách.
Část třetí.

Osady se jmény německými.
Nové osady.
I.

Osady se jmény německými.

Od stol. 13. zalévá Moravu proud německých kolonistů.*
Zvou je sem panovníci, biskupové — mezi nimi zvláště veliký
germanisator Bruno (1245—1281) — kláštery i některé panské
rody (Dvořák, Dějiny Moravy, 156 n.). Němci osazují místa dosud
česká i zakládají osady nové ryze německých jmen. Tato jména
byla domácím obyvatelstvem rozmáníč pozměněna, někdy i pře-
ložena. Některá z nich nabyla v ústech českých formy zdánlivě
slovanské jako Berün z něm. Bern.

Kolonie novější, zakládané po válce třicetileté a ve st. XVIII.,
uvádějí se již mezi novými osadami. Jsou mezi nimi mnohé,
které mají po svém zakladatelovi jméno cizí, ale obyvatelstvo měly
od počátku české. Kolonie starší a jména německá vůbec, pokud
nebyla již uvedena v č. I. a II., podávají se zde v pořádku obe-
cedním. Z přehledu tohoto vysvětu, že české názvy německých
osad jsou namnoze starobylé a že mají tudíž v morav. topografii
oprávněnost historickou.

Alstadt Staré Město Šump.: antiquum Goldek 1325, 1351;
Altwasser Stará Voda Štern., kolonie němec. podle ZGM.
II. 98; —

Andersdorf Ondřejov Rým., Šternb.**): Andresdorff 1398 (R.);
— Annaberg Annaberk Šump.; — Arndorf Arnultovice Osobl.;
Arnoldstorph 1267;

*) O kolonisování Moravy Němci srov. práce: Hawelka, Die Besied-
lung des politischen Bezirkes Sternberg, Zeitschrift des Vereines für die
Geschichte Mährens und Schlesiens II. (= ZGM.); Eschler, Zur Geschichte
der Besiedlung Süd-Mährens durch die Deutschen Ibid. III.; Wisnar, Bei-
träge zur geographischen Namenkunde (I. Die Ortsnamen des Nikolsburger
Bezirkes) Ibid. IV.; práce Simbóckova: Die Iglauer Sprachinsel ZGM. VII.
a Bergerova, Die Kolonisation der deutschen Dörfer Nordmährens Ibid. IX.
jsou více historické.

**) Andersdorf na Šternb. sluje 1397 Ondrzegowicz.
Arnsdorf Arnultice Rým.: Arnoltsdorf 1323, Arnolticze 1492 DO; — Bärenstein Pernštýn Tisn.: Pernstein 1285; —
Bärn Beroun Šternb.: Bern 1339, Bährn 1410; zčeštěno: Berun 1409; srovn. Bern ve Švýcařích; — Bärneinkel Šternb;
Batsdorf Bartultovice Osobl.: Bertoldestorph 1267 a j., z Pinc-
dorfu 1372 CM; — Beckengrund Pěkářov Šump.: podle Wol.
založ. r. 1612; —
Bergen Perná Mik.: in Montibus 1351, Pergen 1332, 1362 DB; Wisnar ZGM. IV. 123 vykládá z čes. Brná podle dokladu
Perna 1233, ale to jest Brná v Čechách; —
Bergstadt Bergštát anebo Horní Město Rým.; —
Berkhau Barnov Šternb., česky dříve Běrnov: Bernow
1408 DO; —
Birnbaumhof Hruškové Dvory Jihl.; — Blumenau Plumlov
Prostěj., jinák v č. I., 109; —
Bodenstadt Podštát Hran.: Potenstat 1322, Botenstat 1359
DO, Potstat ibid.; z Poczstatu 1464 Kn. Opav.; —
Böhmendorf Pendorf Kruml.; — Böheimdorf slil kdysi Pendorf
na Ivanč.; srovn. in Rossicz et Pehemdorf 1369 DB, Peheimdorf
1373 t.; —
Boškovstein Boskovštýn anebo Boskův Týn (C. Cl.) Bud.;
srovn. č. I., 54; —
Brandseifen Brandzeif Rým.; v DO 1492 zčeštěno na Bru-
narzow; — Bratelsbrunn Pratelsbrunn (úř.) anebo Bratirbrun (Wol.)
podle Wisnara uv. m. 123 = am oder zum Brunnen des Bradilo;
Braunsberg Brušperk Míst., pův. Brunsberg podle zakladatele
biskupa Brunona; Brunsperch 1269; —
Braunseifen Brunzejf Rým.: Brunsif 1318–1326, Brunzyw
1408, Brumsayff 1492 DO; —
Dittersdorf Dětrichov Šternb., Třebov.; srovn. č. I., 63;
Dytreichsdorf 1324; —
Domstadt Domštát Šternb., pův. Thomasstadt: Thomasstat
1323, Domastat 1364, na Domastackém zbuoží 1395; nové jměno
německé zatlačilo starší české Domášov (Tomášov?) ZGM II. 79;
Dörflitz Derflce Znoj., jměno s něm. kořenem a čes. kon-
covkou; — Dörfl Derfl Hrad. z Dörfloin; osada je čes.; —
Drömsdorf Dřemovice nebo Dremlovice Šternb.: Dremsdorff
1504 ZGM II. 96; —
Dürnholz Drnholec Mik.: Dyrnholz 1249, Durnholc 1349 DB, doklady podrobně u Wisnara ZGM IV 123; Wisnar kolísá mezi původem němec. z dūr holz a slovan. z trn, drn; Drnholec N. Jič., dříve Drnholec: při dědíně Drnholecí 1581 Prask. Listín.; Ebersdorf Habartice Šump.: Ebirhardivilla 1351, svr. str. 74; —

Edersdorf Edrovice Rým.: založ. okolo 1560 od majetníka Veita Edera; — Einoth Renoty z Einöde; Wol. má zmínku k r. 1479; — Elbe Elba Šump.; — Engelsthal Andělské Šump.; —

Erzberg Rudkov Šump., české jméno již staré: Rudkow 1355 DO; —

Frankstadt Frankštát Šump.: Franckenstat 1391 CM; —

Frankstadt Frenštát Míst. z pův. Farkastadt: Pharcastatt 1299, Frankenstat 1382, Frenstat 1390; —

Frauendorf Frandorf anebo Flandorf Bud.; —

Freistadtii Fryšták Hol.: Freistat 1389 DO; —

Freistein Freištěn Zn.: Vreinstain 1331, Vreinstein 1354; —

Friedland Frydlant Míst.: Vridelanth 1300, Fridland 1377; —

Friedland Rým.: Fridlant 1330, 1354 CM, 1492 DO; —

Frischau Fryšava Nové Město; — Fröllersdorf Frčichov č., Frjelištorf charv.: Frolaychsdorf 1533 DB, Froleysdorf 1360 ibid.; —

Füllstein Osobl.: vvlmsteyn 1251 a j., zčeštěno: z Fulštajna 1481 Kn. P.; —

Fulnek Míst.: Vulneck 1293, Fulnek 1332 a j. často; —

Gaisdorf Kulřov Hran.; svr. str. 28; — Geppertsau Keprovice Šternb. t. j. Gebharts-au; — Gersdorf Gerhartice nebo Kerhartice t.; —

Glasdörf Skleně Šump.; založ. podle Wol. roku 1689; —

Gnast Knast Zn.; — Goldenfuß Zlatý Potok Šump.; —

Goldenfurt Kohenfurt Mikul.: Goldenburc 1355 DB; —

Goldenstein Koldštýn Šump.: Goldenstein 1325, Goldenscam 1351, Goldstein 1437 DO; —

Grafendorf Hrabětice Zn.; — Greifendorf Grándorf Třebov.; — Greinergasse Zelená ulice Olom.; — Grügau Grygov Olom.: Krygwaw 1397; —

Grumberg Krumpurky Šump. podle Wol. založ. r. 1590; —

Grumviř Krumvíř Hust. z pův. grün wise: Grunwizen 1350 DB, Grünwicz 1358 t.; —
Grünau Gruna Třebov.; — Grund Grunt Šump.; — Gundersdorf Guntramovice, podle Wol. a Havelky čes. Gundrovice Šternb.;
Halbeit Holba Šump. z doby okolo 1600; — Hangenstein Hankštějn Rýmář. Haugsteyn 1398; — Hannsdorf Hanušovice Šump.: Johannissvilla 1351 CM; srv. str. 74; — Hartau Mährisch, Harta, Hartice Šternb.; hart = bergwald ZGM II., 96; — Heimerldorf Hajmrlíov Šternb.; —
Heinersthal Hamalov Šump.; — Heindrichschwald Jindřichov Hran.; —
Heinsendorf Jihl., Šump., Třebov., Záb.; česky rozličně pře-
tvořeno: Henčov (J.), Hynčice (Š.), Hynčina (T., Z.); —
Hennersdorf Jindřichov Osobl.: Henrikestorp 1256, Henrikes-
torph 1267 a j.; zčechšeno: Hendrziechow 1391; —
Herlsdorf Herltovice Šternb.: Herdelsdorff 1504 ZGM II., 96; —
Hermersdorf Kamenná Horka Třebov.; — Hermesdorf Termenice, Wol. č. Temenice Šump.; —
Hersogwald Herčivald nebo Herčejvald Šternb.: Herczogwald 1410 CM, zčechšeno: Herczwald 1397 DO; —
Hochwald Hukvaldy, Wol. Uklevaly Míst.: Hukensuach 1234 a j. často; zčechšeno: těch hradov Hugvalduov 1400, Hukvaldy 1501 Listin. Prask.; —
Hochstein Hoštýn Záb.: Honstein 1267, Hohenstein 1464 DO; zčechšeno: Hosstein 1464 t.; —
Hoffnungthal Na Dolách Litov., patrně nově; — Hořeč
Hevíln Zn.: Hoeflysns 1355; — Hořenka Dvůr Mlýnický Záb.; —
Holstein Holštýn Bosk.; Holenstein 1349 DB; česky: z Hol-
štajn 1409 Kn. P.; —
Holzmühle Drevěné Mlýny Jihl., podle Wol. nazváno po ma-
jetníku Holzmüllerovi 1540; —
Hungerleiden Hladov Dač., osada je však česká: —
Irmsdorf Jamartice Rým.: Jermersdorff 1398; —
Johannesthal Janov (Wol.), Johanistál Šemb.: Janestorph 1267; —
Johnsdorf Janoušov Rým.: Johannissvilla 1351, Jansdorffs 1398; —
Jundorf Jundrov Brn.: Judendorf 1323 (3×); —
Karlsberg Karlovec Šternb., připomíná se r. 1597 (ZGM II.,
121); Karlsbergk 1600 (t., 98); — Karlštejn Karlov Rým.: Karlow 1492 DO (v seznamu majetku sovineckého); — Kloppe Klopina Záb.; dokl. na str. 44; — Königsgrund Králec, Králov Šump.; —
Kotzendorf Kočov Rým.: z Kocendorfu 1437 Kn. P.; —
Kunzendorf Kunčice Šump.: Cunzcendorph 1325; —
Landshut Lanžhot Hodon.: Landshut 1240; — Lauterbach Potičněk Šump.; —
Liebethal Osobl.: Leuendal 1256, 1267; Lybental 1300; zčestěno: Liptynye 1408; — Liptál Val. Mez. pravděpodobně též z Liebethal; —
Lindenaú Lindava Hran.; —
Mayerwald Majwald Šternber.: Meywald 1397 DO; —
Markof Marhěř Výšk.: Maierhof 1381 DO; — Mährdorf Deutsch Šump.: Martinivilla 1351, z toho podle Brandla něm. Mertsdorf, Merzdorf (tak ještě Schwoy, nněm. Mährdorf); —
Matzdorf Matějovice Osobl.: Mathisdorf 1266; — Mittendorf Prostředkovice Jihl.; — Mühlfraun Milfron Zn.; mulvren 1283; —
II.

Nové osady.*

Osady vznikaly a zanikaly ustavičně. Živčí jevil se však ruch kolonisační po válce třicetileté a zejména v druhé polovici věku XVIII. Tehdy na pozemcích zrušených dvorů panských a klášterních vyrůstaly nové osady. Touto rozsáhlou kolonisační, trvající až do prvních desetiletí věku XIX., vzniklo na půl pátá sta osad zemědělských. Jiné kolonie dělnictva továrenského vyvíjejí se od druhé polovice předešlého století. Tyto však menší dílem vedly k zakladání nových osad, většinou posílily jen osady starší poblíž středisk nového průmyslu. Srv. na př. rozkvět brněnských předměstí a obrovský vzrůst osad kolem Mor. Ostravy.

Názvy nových osad, třeba jím byla vzorem jména starší, liší se typem svým namnoze ode jmen starých a proto jsme je od nich oddělili. Původem jich byla často véle výšší, mnohé ani v lidu nevznikly a teprve časem v ústech jeho pozbyly poněkud cizího svého rázu. Některým však svou pečet duch knížiho jazyka věku XVIII. a jsou tak smutným pomníkem úpadku tehdejší spisovné češtiny.


Příp. -ská pozbyvá svého významu zdrobňovacího a stává se suff. xar' ɛzɔ́gɛ́v pro jména místní. K tomu vedlo též veliké

---

Proti duchu jazyka čes. jest, nazývá-li se osada prostým jménem zakladatelským, jako Rolsberk, Rogendorf a j.
Nečeské jsou též složeniny jako Trnopole = Dornfeld, Čechomez. Následující seznam srovnán jest podle let založení.*)
Mezi r. 1560—1590 vznikly Ondrušky Vel. Mez.
V 17. stol. založen Karlov Karlsdorf Záb., Pradlisko Brod
Z r. 1615 pocházejí Vrbno Malé Šump.
R. 1617 založeno Petříkov Peterswald Šump. od Hanuše Petřvaldského z Petřvaldu.
1622 Kluzov Lítov. (úr. Klůzov!).
1629—1632 Kopček Sv. (Heiligenberg) Olom. od olom. měšťana Jana Andriska.
Po r. 1650 vznikly Rotalovice, nyní Rusava Hol., jež dostaly jméno po novém majetníku panství bystřického Janu hr. z Rottalu (Slavík, Mor.).
1651 zal. Hroznkov Nový Val. Mez.; 1666 sluje Rozynkov (Václavek uv. m. 181).
1654 Halenků Val. Mez.; podle Václavek uv. m. nazván pův. Helenkov podle dcery nového majetníka panství Jos. Illeš-
háziho Heleny.
Po r. 1656 založeno Hutisko Val. Mez., Jimramov Nový
Před r. 1659 Zdenkov Dač. od Zdeňka Matiášovského z Matiášovic.
Okolo r. 1660 Bečva Dolní, Horní, Prostřední Val. Mez.; pojmenováno po řece t. j.**
1662 Lebedov Krom.
Od r. 1664 dosvědčena Nová Ves u Kvasic Krom.
Po r. 1667 Krenišov Krönesshof Šump., Přemyslov t., jméno po Přemyslovi ze Žerotína, Žlutava Hrad.
Od r. 1669 Košicky Hrad.

*) Osady, které povstaly na sedlisku starých opustlých osad téhož jména. v tento seznam nepojaty; uvedeny jsou na svých místech v č. I. a II.; srv. na př. Čejč, Jezera, Ostrovánky, Zákřov a j.

**) Jméno řeky doloženo ze staré doby: flumen Beczew 1215, Bečev 1511 Prask. Listin., Betschwa 1261, za Bečví 1511 Prask. Listin. (Kop.)
1670 Nová Ves u Němčic, původně Friedrichsfelder Dörfel, Slav. Mor.

Po r. 1677 Nectava (Wol. Nectova) Netz Třebov.
Před r. 1678 Novoplatň Neurode Šternb.
Ok. r. 1680 Hrochov Litov.
Od r. 1700 Klepačov Klepel Šump.
1710 Karlovice Val. Mez. od Karla ze Žerotína.
1719 Šubiřov Třebov. po F. M. Šubiřovi z Chobyně, Heltinov Scherzdorf Hran. od K. F. Scherze.
Od r. 1720 Veveří Eichhorn Rým.
1721 Rajnochovice Hol., jměno po bačovi Mik. Rajnochovi.
1726 Nové Vrbno Goldzeif, Goldžíř Jič. od Jos. hrab. z Vrbna na místě pusté osady Goldžíř. Sel. Arch. II., 42.
Około 1730 Libštejn Třebov. od hraběte Liebsteinského z Kolovrat.
1732 Slatinka Brn., pův. Mariánská Hvězda, Adamov Blan.
1738 Blany Bud.

Z r. 1750 Milovy (Valdorf) N. Měs. od pl. z Walldorfu.
Po r. 1750 Trojanovice Míst. od kardinála hrab. Troyera.
Z r. 1754 Pavlovice Olom. od opata Pavla Ferd. Václavika.
Okolo 1760 Beranov Malý Jihl.
1760 Ferdinandov Ferdinandstal Rým. od Ferdinanda hrab. Harracha, Harachov t. od téhož, Housko Bosk. na místě zpustlé osady Hussy 1371 DB, Karolin t., jméno po hraběnce Karolíně Roggendorfův (Vlastiv.).
Okolo 1763 Zelená Hora, Kopčany (Grünberg) Výšk.
1767 Karlovice Hrad.
1768 Francova Lhota Brod (ale podle Wol. připomíná se již 1573).
1769 Rumburk Nový Šump.
1774 Terezn Hodon., pojmenován po Marii Terezii.
1776 Hrabětice Grafendorf Jič.
1779 Dlouhá Ves Grunddorf Záb., Grundek Osobl., Hynčinov (Hynčina a j.) Heinzhof Záb., Křemenov t., německy sluje tato osada Kremetschau, v C. Cl. č. Kremačov; na toto jméno zajisté ukazují staré doklady, uvedené na str. 44; srv. k tomu Krzesmusch
1391 CM; Křižanov Záb., Mansberk Zn. od. morav. podkomorího Schröffela z Mansberku.—


1783—1788 Kratochvíla Ivanč.


Po r. 1787 Blumenbach Květná Šump.

1788 Cikháj N. Měs. (Wol Čikaj), Grymov Grimsthal Přer., Hablov Habelsdorf Prostěj., jméno po sekretáři nábožen. fondu


1793 Michalov Hran.
1794 Litiendorf Zn. (podle Wisnara uv. d.).
1797 Schönfeldt Zn.

Po r. 1797 Kundelow Třebič působením ryt. Stettenhofena a nazýváno po jakémsi Karlu Kundeliusovi, (Sel. Arch. IV., 28).


S počátku 19. st.: Kasany N. Měs.
1801 Jednov Ainsersdorf Litov.
1813 Mariášov Blan. (srv. Vlastiv.).
1823 Karolinov Karolinendorf Krom.
1830 Rudolfov Rudolfstal Záb.

*) Doba u Wol. a j. není přesně určena.
Rejstřík.*)

Adamov 264, 267
Albrechtice 47, 259.
Albrechtický 47.
Alexovice 47.
Alenkovice 264.
Alojzov 266.
Amalienfeld 266.
Andělské 257, 269.
Andlerek 263, 267.
Annaberk 255.
Annov 266.
Antonínov 268.
Antoňov 268.
Antonsberk 266.
Archebov 47.
Arnolec 22, 37, 47.
Arnoltice 47, 256.
Arnoltovice 47.
Arnoštov 47, 268.
Arnultice = Arnoltice.
Arnultovice 47, 255.
Artmansgrund 266.
Babice 9, 48.
Babolky 162, 170, 177.
Bačice 48.
Bačkovice 48
Bačov 48.
Bahna 177.
Bahno 177.
Baliny 48.
Bánov 48.
Bahovice 48.
Bantice 9, 48.
Barnov 256.
Bartoňov 48.
Barošovice 48.
Bartultovice 50, 256.
Bartutovice 48.
Batelov 48.
Batouchovice 45, 48.
Bavory 43, 161, 259.
Běžva 153, 263.
Bědihošť 37, 48.
Bedřichov 49.
Bedřichovice 49.
Běhařovice 49.
Bejkovec 264.
Bejstročice 10, 125.
Bělá 154, 157, 163, 177.
Bělč 49.
Běčice 49.
Běčovice 49.
Běšec 49.
Bělidla 153, 168, 177.
Bělkovice 49.
Bělotín 49.
Bělov 49.
Benátky 178.
Benešov 49.
Bencice 49.
Benkov 32.
Benov 57.
Beranec 49.
Beranov 49, 265.
Bergštát 256.
Bernardice 50.
Bernartice 50.
Bernatice 9.
Bernov 50.
Beroun 256.
Beskýd 269.
Bezděč 38, 67.
Bezděčí 38, 67.
Bezděk 26.
Bezděkov 67.
Bezkov 58.
Bezměrov 100.
Bezstrojčice 10, 125.
Bezuchov 134.
Bílá 154, 163, 177.
Bílá Lhota 217.
Bílá Studně 152, 239, 267.
Bílá Voda 261.
Bílany 154, 166, 177.
Bílavsko 171, 178.
Bílkov 49.
Bílnice 153, 169, 183.
Bílovice 49.
Bílko 171, 177.
Bílý Břeh 178, 261.
Binina v. Bynina.
Biskoupka v. Biskoupky.
Biskoupky 23, 50, 179.
Biskupice 8, 50, 161, 168, 179
Biskupsko v. Biskoupky.
Biskupský (adj.) 176.

*) Osady se jmény německými seřazený jsou abecedně na str. 255 n. a nepojaté proto do tohoto rejstříku; zahrnuta jsou však do něho česká (zčeskéná) jich jména.
Biskup-ství - o 161,168,179 Bohutice 51.
Bíteš 137.
Bítiška 23, 137.
Bítov 25, 137.
Bítovanky 137.
Bítovice 137.
Bítýška 23, 137.
Blahňov 50.
Blahutovice 51.
Blaní 166.
Blansko 171, 175, 179.
Blány 179, 264.
Blatec 154, 171, 180.
Blatnice 153, 169, 179
Blázice 50.
Blážejovice 50.
Blážejovičky 50.
Blážice 50.
Blážkov 50.
Blázov 50.
Blážovice 50.
Blíšice 9.
Blízkov 51.
Blížnice 51.
Blížkovice 51.
Blučina 212.
Bludov 51.
Bludovice 51.
Blumenbach 267.
Bobrová 157, 164, 179.
Bobrůvka 170, 179.
Bobdalček 22, 52.
Bobdalice 52.
Bobdalov 52.
Bobdikov 52.
Böhmendorf v. Pemdorf.
Bohonice 51.
Bohuměřice 9, 52.
Bohumilice 52.
Bohunice 51.
Bohuňov 51.
Bohuňovice 51.
Bohuslavice 7, 52.
Bohuslávky 23, 52.
Bohusice 51.
Bohušín v. Bousín.

Bousov 55.
Božice 51.
Božkov 51.
Božkůvky 51.
Bračice 54.
Bradlany 151, 163, 166, 181.
Bradlo 180.
Brandlin 163, 166, 180.
Brandzej 256.
Branice 54.
Branišovice 54.
Brankovice 54.
Branky 158, 165, 170, 181.
Branškov 54.
Bransov 54.
Bransouze 37, 54.
Braslavec 22.
Bratřejov 54.
Bratrušín 55.
Bratrušov 55.
Bravice v. Probice.
Břeclav 55.
Břečkov 26, 141.
Břeh Bílé v. Bílé Břeh.
Břesice 9, 140, 155, 169, 178.
Břeská 156, 171, 179.
Břeské 171, 179.
Břesko 156, 171, 179.
Břesovice 9, 140.
Břest 155, 163, 178.
Břestce 155, 170, 178.
Břestek 155, 170, 173, 178.
Březce 178.
Březecj 178.
Břeži 155, 164, 178.
Březina 155, 165, 178.
Březinka 155, 170, 178.
Březinky 178.
Březka 179.
Březná 156, 166, 178.
Březnice 153, 169, 179.
Březník 155, 168, 178.
Březolupy 162, 172, 179.
Březová 155, 164, 178.
Březové v. Břeži.
| Březovice 140. | Bušovice 57. |
| Březůvky 140, 170, 178. | Bušovec 56. |
| Brně 182. | Býkovice 57. |
| Brničko 169, 182. | Bynina 57. |
| Brno 151, 181 n. | Bystrc 183. |
| Brodecký 176. | Bystrovaný 166, 183. |
| Brtnice 153, 170, 184. | Byteš 137. |
| Brťov 164, 184. | Bytíška 137. |
| Brťov 164, 184. | Bytovčice 137. |
| Břuchotín 55. | Bytovánky 137. |
| Brumov 55. | Bzenec 22, 155, 170, 183. |
| Brumovice 55. | Bzová 155, 164, 183. |
| Bruněl 256. | Cabová 58. |
| Brusné 151, 166, 182. | Cacovice 58. |
| Brušovec 22. | Cakov 27, 58. |
| Brusperk 256. | Cerekev malá 158, 184. |
| Buč 56. | Cerekvička 158, 184. |
| Bučovice 9, 56. | Ceronín 267. |
| Budč 37, 56. | Cetechovice 10, 58. |
| Budeč 37, 56. | Cetechovice 10. |
| Budečko 25, 56. | Četkovice 58. |
| Budějovice 55. | Četomice 9, 58. |
| Budíkovice 56. | Čickrajov 58. |
| Budiškovice 56. | Čidlína 165, 184. |
| Budišov 56. | Čidružice 62. |
| Budkov 56. | Cikánka Moravská 269. |
| Budkovice 56. | Cikhaj 267 |
| Buchlovice 56. | Cínzendorf 266. |
| Buk 155, 163, 182. | Cisarov 266. |
| Buková 149, 156, 164, 182, 264. | Cítov 27, 58. |
| Bukovany 156, 166, 182. | Cizkrajov 58. |
| Bukovina 156, 165, 182 | Chrov 58. |
| Bukovinka 156, 170, 182. | Člidružice 62. |
| Bulíkovice 53. | Člvdov 127. |
| Bušín 33, 56, 264. | Črvíčovice 10, 127. |
| Bušínov 56. | Čyrillov 266. |
| Čaková v. Čaková. | České Budějovice 59. |
| Čakov 27, 59. | České Hory 150, 163, 193. |
| Černá 151, 154, 157, 163, 165, 186. | Černín 61. |
| Černá Hora 153, 170, 172, 175, 186, 246. | Čerhany 67. |
| Červená 263, 269. | Čechovice 59. |
| Čechůvky 59. | Čechovice 61. |
| Čechy 22, 161, 163, 185. | Čechy 42, 59, 185. |
| Čechy 42, 59, 185. | Čejč 59. |
| Čejč 59. | Čejkovice 59. |
| Čeladice 185. | Čełkyně 42, 59. |
| Čeladá 159, 166, 185. | Čelci 60. |
| Čelčice 60. | Čelechovice 60. |
| Čeložnice 153, 169, 185. | Čenkov 60. |
| Čerhán 61. | Čepy (-i) 164, 175, 184. |
| Černá Hora 150, 163, 193. | Černín 61. |
| Černohorský 176. | Černotín 61. |
| Černovice 60. | Černovír 153, 170, 172, 175, 186, 246. |
Červenka 170, 187.
Červenovodský 176.
Červený Hádek 186.
Češkovice 60.
Čerčovice 59.
Čidružlice 62.
Čihanín 33, 61.
Čihovice 61.
Čichov 27, 60.
Číkov 27, 59.
Čiměř 59.
Čižky 170, 185.
Čížov 27, 60.
Čtvrť 186.
Čtyřdory 173.
Čtyřcíp lánů 150, 163, 213.
Čučice 61.
Čule 240.
Čuňín 61.
Čvrčov v. Čvrtčov.
Dacevice 62.
Dalečín 62.
Dalešice 62.
Dalov 62.
Damáško 264.
Dambořice 10, 65.
Dámice 62.
Damnice v. Damiče.
Dančovice 62.
Dankovice 62.
Daskabát 264.
Deblín v. Deblín 64.
Dědina (Nová) 165, 187.
Dědinka 187.
Dědkov 27, 63.
Dědkovice 10, 63.
Derfle 256.
Derflice 256.
Derflik 189.
Dešná 158, 166, 190.
Dešov 143.
Deštná sr. Dešná.
Dětkov 27, 63.
Dětkovice 10, 63.
Děťťichov 63, 256.
Diváky 188.
Divčí 161, 164, 188.
Divišov 64.
Divnice 169, 188.
Divoky 64.
Dlouhá Lhota 217.
Dlouhá Loučka 213.
Dlouhá Ves 190, 247, 265.
Dlouhé, -ý 151, 163, 190.
Dlouhomoří 64.
Dluhonice 64.
Dobelice 39, 64.
Doblín v. Deblín 39, 64.
Dobrá Voda 151, 167, 248.
Dobřice 65.
Dobré Pole 167, 188.
Dobřečov 65.
Dobřínsko 25, 171, 188.
Dobrkovice 65.
Dobročkovice 10, 45, 65.
Dobrohošť 37, 65.
Dobrochnov 65.
Dobroměřice 65.
Dobronice 64.
Dobrotice 65.
Dobšice 64.
Dolany 150, 165, 188.
Dolnice v. Dolnice.
Dolněmčí 223.
Dolní Lhota 217.
Dolní Ves 247.
Dolnice 264.
Doloplazy 65, 161, 172, 189, 227.
Doly 188.
Doly Víči v. Víči Doly.
Domamile 65.
Domamyslice 66.
Domanín 65.
Domanínek 65.
Domašín 65.
Domašov 65.
Domažlice 65.
Domoraz 37, 66.
Domšice 65.
Domštát 256.
Drnopole v. Trnopole.
Doubrava 164.
Doubravice 156, 169, 187.
Doubravník 156, 169, 187.
Doupě 150, 189.
Drahánovice 66.
Drahany 66.
Drahlov 66.
Drahonín 66.
Drahotouš 37, 66.
Drásov 66.
Dražovice 11, 66.
Dražávky 66.
Drbalovice 67.
Dremlovice v. Dřemovice.
Dřemovice 43, 256.
Dřevěné Mýně 258.
Dřevnovice 11.
Dřevohostice 11, 132.
Drholec 257.
Dřínov 27.
Drnohost 257.
Drnovice 8, 67.
Drozdoň 66.
Drosičky 33, 66.
Drsalvice 67.
Drštová 27, 67.
Dryšovice 11, 67.
Dříková 27, 67.
Dřežovice 67.
Dub 156, 162, 163, 173, 187.
Dubany 156, 165, 187.
Dubčany 156, 165, 187.
Dubenky 156, 170, 187.
Dubicko 156, 171, 187.
Dubňany 156, 166, 187.
Dubrav 187.
Dukovany 22, 131.
Dunajovice 67.
Dvaceť 33, 142.
Dva Dvory 158.
Dvorec 189.
Dvorce 158, 170, 189.
Dvorek 158, 169, 189, 266, 268.
Dvořiště 189.
Dvorkovice 268.
Dvorská 267.
Dvůr 163, 189.
Dyjákovic 67.
Dyjákovičky 67.
Dyjíčka 190.
Džbánice 67.
Džbel 239 n.
Edrovice 257.
Egrov 267.
Elba 257.
Enkenfurt 264.
Evanovice 78.
Falknov 265.
Ferdinandov 265.
FIGHLAMY V. HAMRY
(Přední)
Filipov 265.
Filipová 269.
Filipovice 266.
Fllandorf 257.
Franckovice 266.
Francova Lhota 218, 265.
Frandorf v. Flandorf.
Frankštát 257.
Františkov 266.
Frelštejn 257.
Frelichov 67, 257.
Frenštát 257.
Fridentál 268.
Frjelštůf v. Frelichov.
Fryčovice 68.
Frydlant 257.
Frydrychov v. Bedřichov.
Frysáva 27, 141, 257.
Fryšták 257.
Fulnek 257.
Fulštejn 257.
Geblov 267.
Gerhartice v. Kerhartice.
Gerlachov 68.
Gerlichov v. Gerlachov.
Geršov 268.
Grafendorf v. Hrabětce.
Grándorf 257.
Grešlové Mýto 269.
Gručovice 43.
Grüna 258.
Grundeck 265.
Grun 258.
Grýgov 72, 257.
Grymov 267.
Guntramovice 73, 258.
Habartice 74, 257.
Hablov 267.
Habří 156, 164, 194.
Habrovany 156, 166, 194.
Habrůvka 23, 156, 170, 194.
Háčky 151, 191.
Hajánky 155, 166, 191.
Hajany 155, 165, 191.
Hajčín 68.
Hájek 155, 169, 191.
Hajmrlov 258.
Hájov 268.
Halenkov 47, 263.
Halenkovice 264.
Haluzice 68.
Hamaiov 258.
Hamiltony 265.
Hamry 195.
Handlovy Dvory 265.
Hankštějn 258.
Hafičovice 11, 68.
Hansůvovice 74, 258.
Harachov 265.
Harta 258.
Hartice v. Harta.
Hartíkov 74.
Hartíkovice 74.
Hartinkov 74.
Hartmanice 74.
Hartvíkov v. Hartíkov.
Hartvíkovice 74.
Harty 266.
Havraný 43, 68.
Havřice 43.
Hážovice 44.
Hedvíkov 259.
Hejčín v. Hajčín.
Helenov 262.
Heltinov 264.
Henčlov 267.
Henčov 74, 258.
Heneberk 266.
Henšlov v. Henčlov.
Heralc 22, 37, 74.
Heraldice 74.
Herčivald 258.
Heřejvald 258.
Herlitovice 258.
Herlotice 74.
Herotice 74.
Heršparce 11, 74, 79.
Heřmanec 74.
Heřmanice 74.
Heřmančeky 23.
Heřmanov 74, 268.
Hevlín 258.
Hladov 44, 258.
Hlásnice 169, 192.
Hlina 151, 163, 192.
Hlinka 151, 170, 192.
Hlinné 151, 166, 192.
Hlinisko 151, 171, 174, 192.
Hlíný 151, 192.
Hlívce 192.
Hlubočany 151, 166, 173, 191.
Hluboček 191.
Hluboká 151, 168, 191.
Hluboké 168, 191, 175.
Hluboký v. Hluboké.
Hluchov 68.
Hluk 163, 195.
Hlůšovice 68.
Hlužov 44.
Hnanice 39, 68.
Hnanice 39, 68.
Hnévkov 68.
Hnévotín 68.
Hnojice 69.
Hozrd 162, 164, 192.
Hodějice 69.
Hodice 69.
Hodíškov 69.
Hodolany 165, 188.
Hodonice 69.
Hodonín 69.
Hodonovice 69.
Hodov 69.
Hodslavice 69.
Holasice 69.
Holásky 23, 69.
Holba 258.
Holešice 69.
Holešín 69.
Holešov 9, 46, 69.
Holice 169, 174, 175, 192.
Holísty 258.
Holubice 70, 266.
Holubí Zhoř 251.
Honětice 11, 70.
Horákov 70.
Horáková Lhota 218.
Horice 150, 169, 193.
Horka 150, 169, 193.
Horky 169, 193.
Horní Měčí 223.
Hornice 153, 169, 193.
Horní Grunt 266.
Horní Lážany 264.
Horní Lhota 217.
Horní Město v. Bergštát.
Horní Mez(v)říčko 230.
Horní Pole 150, 228.
Horní Ves 247.
Horno- Moštěnský 176
Hory 150, 193.
Hoskovice 71.
Hosov 70.
Hostákov 70.
Hostíkov 71.
Hostašov v. Ostašov.
Hostašovice 71.
Hostěhradice 71.
Hostěhrádky 71.
Hostějov 70.
Hostěnice 70.
Hostěradice 71.
Hostěrádky 23.
Hostětice 70.
Hostětín 70.
Hostice 70, 226.
Hostím 70.
Hosťov v. Hostějov 70.
Hostišová 71.
Hostkovice 71.
Hořov 69.
Hořálek 71.
Hořice 70, 169, 226.
Hořín 258.
Housko 25, 73, 265.
Hovězí 157, 194.
Hovorany 23, 44, 71.
Hrabsen 27, 71.
Hrabětice 257, 265.
Hrabanová 71, 194.
Hrabanovka 71, 170, 194.
Hraby, (-i) 156, 164, 194.
Hradčany 158, 165, 173, 193.
Hradějov v Čech. 160.
Hradčovice 113.
Hradec 193.
Hradečná 166, 193.
Hradek 158, 169, 193.
Hradisko 158, 171, 193.
Hradiště 158, 171, 194.
Hradišťko 194.
Hradík 27.
Hradnice 193.
Hrachovec 72.
Hranič 175, 194.
Hraničky 195.
Hraničné 195.
Hráky 154, 169, 194.
Hrazová 27.
Hrbov 73.
Hrdá Ves 248.
Hrděbořice 73.
Hříšice 231.
Hrobice 72.
Hrochov 264.
Hrotov 27, 73.
Hrotovice 11, 73.
Hrozenkov 72.
Hroznětín 46, 72.
Hroznová Lhota 218.
Hrozová 72.
Hrubá Voda 269.
Hrubice 73.
Hrubice 73.
Hrušková 71.
Hrušky 156, 169, 174, 195.
Hruškové Dvory 256.
Hrušívany 156, 166, 174, 195.
Hukvaldy 258.
Hukovice 73.
Hulin 33, 134.
Hunčovice 11, 134.
Hunin 134.
Hunkovice 134.
Hůrka 169, 193.
Husle 75.
Husovice 73.
Hustopeč(e) 38, 135, 162, 172, 174.
Hustěnovice 11, 135.
Hutě 160, 195.
Hutisko 160, 195, 263.
Huzová 73.
Hvězdice 39, 75.
Hvězdoňovice 11, 81.
Hvozd 155, 163, 195.
Hvozdec 155, 170, 195.
Hvozdek 155, 195.
Hvzděčko 155, 195.
Hvzděžna 155, 166, 175, 195.
Hynčice 258.
Hynčina 34, 258.
Hynčinov 265.
Hynkov 75.
Hýšly 75.
Chabčův 75.
Chaloupky 195.
Chaloupky 195.
Chaloupky 195.
Chaloupky 195.
Chaloupky 195.
Chaloupky 195.
Chaloupky 195.
Chaloupky 195.
Chaloupky 195.
Chaloupky 195.
Chaloupky 195.
Chaloupky 195.
Chornice 155, 169, 205.
Choryně 42, 76.
Chotěbudice 76.
Chrstěšov 269.
Chrustice 78, 259.
Chrástová 78, 206.
Chrástová Lhota 218.
Chrášťany 155, 165, 197.
Chřibov 264.
Chřilice 77.
Chřilopy 173, 205.
Chřímeč 76.
Chropyně 42, 77.
Chroustov 77.
Chrudíchromy 172, 173, 196.
Chudčice 77.
Chudobín 77.
Chum 197.
Chvaletice 77.
Chvaletín v. Chvallic.
Chválčov 77.
Chvalice 45, 77.
Chvalkovic 77.
Chvalnov 77.
Chvalovice 77.
Chýlce 78.
Inačovice 81.
Iratice v. Jiratice.
Ivah 37, 78.
Ivance 78.
Ivanovice 78.
Jabloňany 156, 165, 198.
Jabloneǔ v. Jabloňov.
Jabloňov 27, 156, 164, 198.
Jablůnka 156, 165, 198.
Jaborovec 163, 170, 199.
Jackov 78.
Jáchymov 267.
Jakubov 78.
Jakubovice 78.
Jalubi 164, 198.
Jáma 150, 163, 200.
Jamartice 258.
Janně 150, 166, 200.
Jamolice 79.
Jámy 150, 200.
Jankovice 45, 79.
Janoušov v. Janoušov.
Janov 79, 258.
Janovice 79, 265.
Janovičky 79.
Janoušov 79, 258.
Jarcová 27, 79.
Jarohoňvice 12, 80.
Jarohňovice 80.
Jaroměřice 80.
Jarovice v. Jarohňovice.
Jaroslavice 80.
Jaroslavské paseky 234 n.
Jarošov 79.
Jasenná 156, 166, 199.
Jasenice 156, 163, 169, 199.
Jasenka 170, 199.
Jasenský 176.
Jasinov 198.
Javoříčko 25, 156, 169, 199.
Javorník 155, 168, 199.
Javorovy 259.
Javorice 80.
Jeclov 78.
Ječmeniště 267.
Jedle (-i) 156, 164, 199.
Jednov 262, 268.
Jedov 80.
Jedovnice 169, 175, 198.
Jehnice 12, 79, 198.
Jelmo 197.
Jemnice 153, 163, 169, 200.
Jenč 79.
Jenešov 79.
Jeníkov 79.
Jelín v. Jersín 82.
Jefmaň 37, 80.
Jersice 82.
Jersín v. Jirský 82.
Jesenec 156, 170, 199.
Jesenice Německá 169, 175, 199.
Jesenský 176.
Jestřábí 157, 164, 199.
Jestřábice 80.
Jestřebí 157, 199.
Jestřebičko 169, 199.
Ješkovice 79.
Ješov 79.
Jevišovice 80.
Jezdovice 81.
Jezera 152, 167, 200.
Jezerní 152, 166, 200.
Jezerský (adr.) 176.
Jezovice v. 1) Jazovic 80.
Jezovice v. 2) Jezovice 12, 80.
Jičín 34.
Jihlava 152, 164, 200.
Jilíkov 267.
Jilmoví 156, 164, 197.
Jimramov 81.
Jimramovské paseky 235, 264.
Jínáčovice 14, 81.
Jindřichov 158, 258, 266.
Jindřichovice 81.
Jireš 81.
Jířice 81.
Jiráš 81.
Jílikov 81.
Jíříkov 81.
Jiříkovice 81.
Jirsice 82.
Jirsín 82.
Jivová 164, 198.
Jivoví 156, 164, 198.
Johanová 79.
Josefův 265, 266.
Juliánov 267.
Jundrov 258.
Jurfinka 81.
Kadeřín 82.
Kadolec 22, 37, 82.
Kadov 82.
Kalšíč 154, 200.
Kaly 154, 163, 200.
Kamenice 152, 169, 201.
Kamenička 153, 170, 201.
Kamenná 153, 166, 200.
Kamenná Hor(k)a 150, 193, 258.
Kamenné 200.
Kandla 266.
Káníce 82.
Káňovice 82.
Kanovsko 25, 171, 201.
Kaple 201, 268.
Karasín 82.
Karlin 269.
Karlov 82, 258, 263, 266, 269.
Karlova Ves v. Karlov.
Karlov 258.
Karlovice 82, 264, 265.
Karolín 265. [266.
Karolínov 263, 268.
Kasany 268.
Kasána 268.
Kasava 201.
Kašenc 266.
Kašnice 267.
Katerina Svatá 43, 83.
Kateříně 83.
Katov 82.
Kavřánov 267.
Kdousov 44.
Kčed 38, 90.
Kčedany 38, 90.
Kčednice 38, 90.
Kelníky 160, 169, 209.
Keprtvce 257.
Kerhartice 257.
Ketřovice v. Kytovcì.
Klaterubý 160, 172, 204.
Kladky 169, 203.
Kladná 203.
Kladnky 160, 169, 203.
Kladruby 204.
Kláry 263, 266.
Kláštereč 170, 201.
Klečávka 156, 170, 201.
Klementice 12, 83, 268.
Klemov 83.
Klenovice 83.
Klenovice 12.
Klepáčov 264.
Klepáčov 264.
Klejná 158, 166, 202.
Klevetov 83, 264.
Klinovice v. Klenovice 83.
Klobouky 83, 163, 202.
Klokočí 156, 164, 202.
Klokočov 202.
Klodočovský 176.
Klopína 44, 258.
Klopotovice 83.
Klučov 83.
Kluzov 263.
Klužneck 83.
Knast 257.
Kněžnice v. Kynice.
Kněžov v. Kněževský.
Kněžice 8, 90, 209.
Kněžpol(e) 161, 163, 172, 210.
Kněžovice 210.
Kněžnice v. Knínice 12, 90, 209.
Knínice 12, 90, 161, 166, 168, 209.
Kobelnice 160, 169, 203.
Kobelníky 169, 203.
Kobefice 83.
Koberno 205.
Kobylnice 8, 174, 203.
Kocanda 158, 203, 268.
Kociánov 266.
Kocourov(cec) 266.
Kočičí Lhota 207.
Kočev 258.
Kohoutovice 84.
Kochanov 28, 84.
Kohon 84.
Kojátky 84.
Kojatín 84, 264.
Kojatý 23, 84.
Kojetic 84.
Kojetín 84.
Kok 84.
Koldštný 257.
Kolensfurt 257.
Kolíč 84.
Koloredov 267, 268.
Kolovrat(y) 172, 203, 246, 266.
Kolšov 27, 85.
Komárno (-é) 157, 166, 204.
Komárov 46, 84.
Komárnice 84.
Komín 158, 204.
Komna 167, 204.
Komňatka 204.
Konořany 158, 165, 204.
Koněšín v. Kunišín 89.
Konice 159, 169, 174, 203.
Konice Němec 203.
Konikov 264.
Kopanice 150, 169, 205.
Kopaniny 150, 165, 204.
Kopařovice 89.
Kopčany 204.
Kopeček Svatý 263.
Kopřivnice 153, 169, 205.
Kopřivnica 153, 169, 205.
Kordula 218.
Kordula 264.
Korenec 155, 170, 206.
Kofi a V. Kufí a 89.
Kornice 155, 169, 205.
Koroušky 205.
Koroužné 166, 205.
Korovice v. Kurovice 89.
Koruna 206.
Koryčany 165, 206.
Korytná 153, 166, 206.
Kosov 84.
Kostel 158, 163, 207.
Kostelany 158, 165, 207.
Kostelec 170, 174, 207.
Kostice 85.
Kostníky 160, 169, 207.
Košátky (-a) 170, 207, 266.
Košky 168, 207, 203.
Koškov 27, 85.
Kotáry 150, 159, 167.
Kotlasy 43, 85.
Kotojedy 190, 207.
Kotvrdovice 71.
Kounice 89.
Kousky v. Kúsky.
Kouty 151, 163, 173, 201, 264.
Koválovice 85, 174, 208.
Kovárov 28, 85.
Kovářová 26, 85.
Kozárov 85.
Kozlí Loučky 213.
Kozlany 23, 85.
Kozlu 85.
Kozlovice 85.
Kozochovice v. Kožichovice 85.
Kozojídky 23, 190, 207.
Kozov 85.
Kozíchovice 12, 85.
Kožušany 165, 207.
Kožušice 85.
Kracovice 86.
Kradroby 204.
Kradruby 160, 204.
Krahulčí 157, 164, 206.
Krahulov 28, 86.
Kraķořice 44.
Krákovec 86.
Král 170, 206, 258.
Král 86, 168, 206.
Král 85.
Králov 85.
Králov Pole 150, 258.
Kramolin 167, 206.
Kuroslepy 42, 162, 172, 173, 205, 209, 236.
Kurovice 89.
Kůsky 162, 169, 201.
Kutiny 264.
Kuželov v. Kuželová 89.
Kuželová 89, 209.
Kvačice 89.
Kvasice 90.
Květín 90.
Květkovice 90.
Kvý 90.
Kvýovice 90.
Kynice v. Knínice.
Kynšky 90, 168, 209.
Kyselov 90.
Kyselovice 90.
Kylřov 28.
Kytřkovicke 12, 90.
Labuď 89, 91, 171, 211.
Labudice 267.
Lačnov v. Ločnov 28.
Ladín 91.
Lančov 28, 91.
Langendony 268.
Laštovce 260.
Laštovce 259.
Lančov v. Lančov 28, 91.
Lapač 168, 211, 264.
Lásky 91, 92.
Laškov 92.
Lašťany 150, 165, 215.
Lašťovčky 269.
Lavičky 154, 170, 211.
Láz 150, 163, 215.
Lazce 150, 170, 215.
Láze 150, 215.
Lazínov 91.
Lázněčky 150, 169, 215.
Lažánky 166, 215.
Lažany 149, 165, 215.
Lažinky 166, 215.
Lebedov 263.
Ledeč 211, 212.
Lopeník 169, 224.
Losin 93, 261.
Lošov 28, 93.
Loštice 93.
Lotrínkovice 264.
Loučany 154, 165, 173, 212.
Loučovice 94.
Loučka 154, 170, 174, 213.
Loučky 213.
Louka 154, 163, 212.
Loukov 94, 154.
Loukovice 13, 93.
Lovčice 93.
Lovčičky 93.
Lovčovice 93.
Lověšice 93.
Lovětína 93.
Lubčí 164, 216.
Lubenice 93.
Lubná 175, 217.
Lubnice 153, 169, 217.
Lubník 163, 168, 217.
Lubněč, -ý 166, 217.
Luboměř 37, 94.
Lučňánky 154, 213.
Luděkovič 94.
Ludikov 94.
Ludkovicv v. Litkovice. 94, 95.
Ludmírov 94.
Ludvíkov 265, 266, 267.
Luháčovice 96.
Luka 154, 212.
Lukavec 169, 213.
Lukov 28, 94.
Lukovany 166, 212.
Lukovec 94.
Luky 154, 163, 212.
Lulč 95.
Lupenné 217.
Lutín 95.
Lutkovice v. Ludkovice.
Lutonín 95.
Lutopecny 95.

Lutotín 95.
Lužice 154, 169, 174, 175, 217.
Lužkovice 96.
Lužná 153, 166, 211, 217.
Lysenice v. Lesonice 13, 92, 95.
Lyse 95.
Lysovce v. Lesovice 95.
Mackovice v. Moskovice 98.
Machová 96.
Majetín 34, 101.
Majvald 259.
Makov 96.
Malá Lhota 218.
Malenovice 96.
Maleny 96.
Malenky 96.
Malesovice 96.
Maletin v. Moletin 35, 96.
Malhostovice 13, 97.
Malhotice 13, 97.
Malinky v. Malenky 96.
Máčkovice 96.
Malhotice v. Malhotice 96.
Maloměřice 97.
Malonín 96.
Malostovice v. Malhosto-
vice 96.
Manerov 266.
Maněšovice 97.
Manová 28, 97.
Mansberk 266, 268.
Margelikov 267.
Marhéřy 259.
Maríace Malá 264.
Mariláno 268.
Markéta 267.
Markrabka 218.
Markvarec 22, 37, 98.
Markvartice 98.
Maršov 97.
Marškov 97.
Maříči 41, 172, 180.
Meziříčí 51, 172, 174, 193, 218.
Meziříčský 151, 172, 174, 218, 230.
Měříčko 169, 230.
Mícmanice 133.
Mihákovice 13, 98, 268.
Michalov 268.
Michnov 267.
Michov 99.
Mikovice 13.
Mikučice 99.
Mikulov 99.
Mikulovice 99.
Mikulůvka 99.

Martinice v. Martěnice 13, 98.
Martinov 98.
Marxov v. Dvorská.
Mařatice 97.
Maříč 44.
Mastník 218, 219.
Mašovice 96.
Mašůvky 23, 96.
Matějovice 98, 259.
Matějovec 98.
Maxmiliánov 267.
Měčnovice 44.
Medlánky 103, 133, 221.
Medlice 103.
Medlov 103.
Medlovice 103.
Medvědice v. Nedvědice 98.
Medvězi 163, 190, 218.
Měříčany 166, 219.
Menhartice 98.
Měník 98.
Měřín 34, 98.
Měříkovice 268.
Měerotín 100.
Mérovice 100.
Měřítky 33, 100.
Měřín 100.
Milešín 34, 99, v. Milasín 99.  Modletice 101 v. Moul-
Milešovice v. Milešovice 99.  Morávka 150, 193, 266.  Můřínov 19, 101 v. Mou-
Milotice 99.  Mokrá Hora 150, 193, 266.  Muzlov v. Muslov 44.
Milovany 99, 166.  Molėnburk 264.  Myslecino v. Myslb-
Miroslav 100.  Moraslice 13, 102.  Myslibořice 102.
Mirošov 100.  Moratice v. Moraslice.  Myslichovice v. Mysle-
Mirov 100.  Morava 152, 221.  chovice.
Mistřice 100.  Moravec 101.  Myslivice v. Myslej-
Mistřín 100.  Moravice 152, 166, 221.  ovice 102.
Míškovice Holeš 44.  Moravičany 152, 221.  Mysločovice v. Myslo-
Mitrov 100.  Mořkov 29, 97.  Myslová 102.
Mladějovice 100.  Mostkovice.  Nakosovic 103.
Mladenovice 100.  Mostkovice 102 v. Mok-
Mrákošín 102.  Našetice 61.
Mramotice 14, 111.  Našiměřík v. Nasomě-
Našobůrky 54.
Olomouc 40, 75.  Ostopovice v. Vostop. 20, 125.
Olšovec 22, 156, 170, 224.  Ostrovačice 106.  Pasecký Grunt 260, 266.
Olštáli v. Olejovice 259.  Ostrovánky 23, 154, 166, 238.
Pomice 134.  Paseky 155, 163, 264.
OPonešice 16. 110.  Otovalice 266.  Otovalice 266.
OŘECHOVÁ 164.  Oujezdsko v. Újezdsko.  Oujezdsko v. Újezdsko.
Petříkov 263.
Petřín 108.
Petřkovice 108.
Petřvald 260.
Petřvaldik 260.
Pčín 108.
Pilsenec 37, 109.
Pila 163, 227.
Předklášteří 151, 172, 201. Posluchov 122.
Podkopařina Lhota 218. Postoupky 23, 125.
Podkoryta 152, 168, 206. Postřelmov 124.
Podmole 152, 219. Postřelmov 125.
Podolí 150, 172, 189. Postřelmávek 125.
Podolíčko 189. Posvátno 166, 240.
Podomi 40, 66, 189. Poteč 110.
Podštát 173, 256. Potůčník 259.
Pohledec 191. Potvorov 133.
Pohlady 162, 163, 191. Pouzdřany 166, 260.
Pohodlí 162, 164, 250. Povel 137, 260.
Pohoří(1) 172, 174, 193. Pozdětý 23, 110.
Pohořany 165, 193. Pozděchov 110, 143.
Pohořelice 70. Pozdětín 110.
Pohořelky 269. Pozlovice 144.
Pohorilky 23, 70. Pozorište 144.
Pokojov 110. Požehnání Boží 269.
Pokojovice 110. Prace 40, 111.
Polanka 150, 170, 228. Prášek 40, 110, 111.
Praviny 109. Pradlisko 263.
Pleše, Pleše 44. Prace v. Prace.
Plesy 264. Prateilsbrun 256.
Přenovice 109. Pravčice 111.
Přílehenice 264. Přečkovice 111.
Přímov 109, 256. Předín 111.
Přímovina 201. Předklášteří 151, 172, 201.
Poučky(1) 56, 156, 172, 183. Předvoj 189.
Pocoucky 29. Přemyslov 263.
Pocenice 61. Přemyslovice 103.
Počítky 162, 185. Přerov 151, 163, 232.
Podivory v. Potvorov. Přestavby 42, 162, 172,
Podhůří 172, 193. 237, 249.
Podhradí 151, 172, 194. Přešovice 111.
Podhradní Lhota 218. Prchalov 268.
Podivice 64. Příbitovice 57.
Podivín 64. Příbor 180.
Podhoří 150. Přibram 49.
Rešov 116, 265.
Řetechov 44.
Řevnovice 11.
Řeznovice 116.
Říčmanice 116.
Říčany 116.
Říčky 151, 170, 230, 265.
Řídeč 44.
Říkonín 117.
Říkovice 116.
Římice 17, 117.
Římnice 17, 117.
Římov 117.
Řinarec 37.
Řípoval 117.
Řište 231.
Rokdov v. Rotkov 117.
Rogendorf 263, 265.
Rohatec 170, 232.
Rohle 167, 232.
Rohozdec 152, 156, 170, 232.
Rohy 151, 163, 231.
Rojetín 117.
Roketnice 169, 225.
Rokyná 153, 166, 225.
Rokytice 153, 169, 225.
Rokyno 156, 167, 225.
Rolsberk 263, 267.
Ronov 72.
Rosenberg 265.
Rosice 118.
Roslíčková v. Rossíčké.
Rostěnec 17, 118.
Rostěnín 232.
Rotařovice 263.
Rotkov v. Rotkov 17.
Roubanina (-în) 155, 165, 230.
Rouchovany 119, 166, 233.
Roudka 170, 232.
Roudno 151, 167, 233.
Rouninov 118.
Rousínov v. Rousinov.
Rusava 152, 158, 164, 233, 263.
Rusin 118.
Rusínka v. Růžová.
Rutov 30, 73.
Růžka 170, 231.
Růžená 269.
Růži Dál 268.
Růžová 266.
Rybešovice v. Rebeš. 118.
Rybi 157, 164, 233.
Rybné 157, 167, 233.
Rýniček 152, 169, 233.
Rýbníky 152, 168, 233.
Rychaltice 118.
Rychlov 119.
Rychmanov 266.
Rychnov 260.
Rychtář 26, 119.
Rýdeč v. Řídeč 44, 260.
Rýmařov 119, 260.
Rymice 117.
Rýšice v. Rešte. 264.
Rytířské 264.
Rynarec 37.
Šádek 155, 169, 234.
Scářov 268.
Salaš 159, 233, 266.
Salavice 120.
Samotín 265.
Samotínsky 24, 120.
Sasína 190.
Sasov 265.
Savin 120.
Sazovice 119.
Sebranice 54.
Seč 155, 171, 235, 265.
Sedlatice 119, 265.
Sedlec 171, 234.
Sedlejov 119.
Sedlešovice 119.
Sedletice v. Sedlatice 119.
Sedlisko 149, 234.
Sedlnice 234.
Sedm Dorů 189.
Sehradice 72.
Seitingdorf 229. Slatinka 154, 170, 237, Sobůlky 122.
Seloutky 24, 95. Svatáň 167. Sokolí 157, 164, 236.
Semčice v. Sentice 17, 237. Slavátky 191. Sokolnice 7, 8, 160, 169,
120. Slavětice 191. 237.
Seninka 153, 174, 234. Slavice 121. 102.
Schärfenberg 267. Slavíkovice 121. Spělinkov 123.
Schönwald 268. Slavkov 121. Spělov 123.
Sivice 191. Slejboř v. Slaviboř 41,
Skalice 150, 169, 235. 121. Spytihněv 123.
Skalkov 30. Sloup 150, 163, 240. Stachov 123.
Skalov 268. Slušovice 192. Stachovice 123.
Skašsko 171, 240. Smolín 35, 125. Stálý 164, 237,
Skleněně 165, 236, 257. Smrček 156, 169, 236. Staměřice v. Staním, 18,
Skočová Lhota 218. Smrk 156, 163, 236. Staniměřice v. Stam. 18,
Skoronice 121. Smržice 122. 123.
Skorotice 121. Smržov 122. Stará Říše 231.
Skrbeň 121. Snovídky 127. Staré 18, 123.
Skreje v. Skryje 87. 122. Staré Město 149, 168, 219,
Skříb 150, 163, 196, 265. 255.
Skrylicov 87. Soběšeky 42, 123, 162, Starovičky 125.
Skrčice 18, 87. 233.

--- 287 ---
Stínava 238.
Stoječín 124.
Stoječín 124.
Stoječín 124.
Stopěšice v. Stopěšice 125.
Stošíkovec 18, 64, 130.
Strabenec 124.
Strachojov 124.
Strachojov 124.
Strachotice 18, 124.
Strachotín 18, 124.
Strachujov 124.
Stráň 150, 164, 238.
Stráň 168, 238.
Stráňka 170, 238.
Strann 238.
Strážek 30, 124.
Strážsko 109, 235.
Strážnice 159, 169, 235.
Strážnice 124.
Střebenice 18, 131.
Střebětice 18, 132.
Střebětín 35, 132.
Středolí 155, 172, 214, 235.
Středolí 160, 170, 238.
Střemchov 157, 164, 185.
Střemněčko 25, 35, 125.
Střeč 239.
Strážovice 367.
Strhař (e) 160, 167, 239.
Stríbrnec 170, 238.
Striňa 185.
Striňa 157, 172, 185.
Striž 124.
Strižovice 124.
Strokoř 124.
Stropešín 35, 125.
Strokoř 124.
Stropešín 35, 125.
Studená 154, 165, 239.
Studenc 152, 163, 170, 239.
Šiberov 129.
Šiborov 129.
Šíperk 173, 260.
Šimkov 129.
Široké pole 265.
Šíška 45, 241.
Štíbořice 19, 80.
Šlapalice 129.
Šteglov 260.
Šněklov 260.
Šonov 129.
Šošůvka 24, 125.
Špičky 170, 241.
Špílky 261.
Šrejlová 267.
Štáhle 261.
Štarnov 261, 267.
Štědráková Lhota 163, 218.
Štěchov 31.
Štěměchy 59.
Štěpánov 269.
Štěpánovice 120.
Štěpkov 31, 120.
Šterbík 261.
Šternov 265.
Štětínov 267.
Štětovice 19, 129.
Štípa 235.
Štíná 167, 242.
Štola 261.
Štolnava 261.
Štramberk 173, 261.
Študlov 31.
Šubírov 264.
Šumice 129.
Šumperk 260.
Šumvald 261.
Švábenice 129.
Švábov 129.
Švagrov 267.
Tasov 129.
Tasovice 129.
Tatenice 130.
Tavíkovice 19, 123.
Tečlice 131.
Tečovice 130.
Těchanov 130.
Těchov 130.
Teč 130.
Telč 130.
Telečkov 130.
Temnice 19, 131.
Teodorov 267.
Teplice 152, 169, 243.
Terešov 266.
Terezín 268.
Terezov 262, 265.
Tetřemenice 169, 258.
Těšánky 130.
Těšany 130, 166.
Těšetice 130.
Těšice 19, 59.
Těšíkov 130.
Těšíkovice 130.
Těšnovice 130.
Těšov 130.
Tetřešice 131.
Tichá 154, 163, 243.
Tikovice 131.
Těšnov 19, 132.
Těšín 130.
Tkanovice 267.
Tlumačov 131.
Topolany 157, 165, 173, 243.
Topolná 153, 167, 243.
Touboř 45.
Toužín 133.
Tovačov 31, 131.
Tověř 45.
Trachtin v. Strachotín.
Traplice 131.
Trávník 157, 168—169, 243.
Trbošany 165, 243.
Třeboň 31.
Třebčín 132.
Třebelovice 131.
Třebenice 131.
Třebětice 132.
Třebětín 132.
Třebič 41, 132.
Třebhostice 132.
Třebomyslice 265.
Třebová 31, 131.
Třeblová v. Třebařov.
Třemešek 24, 169, 173, 185.
Třemešná 153, 167, 185.
Třesov 45.
Třéština 155, 165, 243.
Trhavice 260.
Třídovský 176.
Tři Dvory 189.
Tři Studně 152, 239.
Trnavá 152, 157, 164, 244.
Trnávka 152, 157.
Trnopol 263, 267.
Trnovanovice 265.
Troskovice 19, 132.
Troubecký 176.
Troubelice 132.
Trouby 132, 243.
Trpin 266.
Tršice 132.
Tříčně v. Křtěnice.
Trusovice 19, 132.
Tučapy 172, 184.
Tučín 133.
Tuleše 133.
Tulnice 264.
Tupec 133.
Tupesy 133.
Tuřovice 133.
Tuřany 157, 166, 173, 174, 244.
Tvarožná 169, 244.
Tvarožná Lhota 218, 244.
Tvoříhraz 37, 133.
Tvoříraz 37, 133.
Tvorovice 133.
Tvrdošovice 133.
Tvrdoňice 133.
Tylov 133.  Tylovice 133.
Týn 158, 163, 244.  Vacanovice 142.
Týnice 158, 170, 244.  Vacenovice 142.
Týnec 169, 244.  Vacetin 33, 142.
Václavov 142, 265.  Václavovice 267.
Úbec 159, 164, 168, 224.  Valdogov 135.
Úhol 245.  Valč 135.
Ubušín 57.  Valdíkov 32.
Ubušánek 23, 57.  Valdob 265.
Ubyčov 57.  Valdsee 267.
Ubyšín 57.  Valč 36.
Ubyšín 57.  Valchov 136.
Ucmanice 15, 133.  Valšov 136.
Údanek 24, 134.  Valšíšovice 136.
Udeřice 63.  Valtéřice 261.
Udrlice 15, 63.  Valtéřovice 136, 261.
Ugartov 266.  Valtínov 136.
Uhliska 177.  Valtrubice 20, 136.
Uhřince 135.  Vaneč 41, 78.
Uhřínovice 135.  Vanov 45.
Úječ 31, 135.  Vanůvky 78.
Újezd 159, 163, 190.  Vápenice 169, 245.
Újezd Dolní, Horní,  Vápenky 170, 245.
Hřivný 190.  Vápovice 269.
Újezddec 170, 191.  Varhošt 37, 136.
Unanov 32, 45, 134.  Včeř 32.
Unášov 32.  Vedrovice 136.
Unčice 267.  Věchnov 32.
Unčin 134.  Velatice 137.
Unčov 134.  Veleboř 54.
Uněšov 32, 134.  Velehrad 158, 172, 175, 194, 245.
Unšov v. Onšov 134.  Velenov 137.
Urbanět 134.  Velešovice 137.
Urbanov 134  Veletin 137.
Určice 20, 135.  Veliká 137.
Úsobro 151, 182.  Velká 151, 168, 245.
Úsové 135.  Velká Lhota 218.
Ústí 153, 164, 245.  Velkosenický 176.
Ústin 45.  Velvíz 260.
Ústup 125.  Vendolí 45.
Vernířovice v. Teplice  (Wernsdorf).
Věrovany 153, 173, 246.
Věrovice 137.
Ves 158, 171, 247.
Vesce 158, 171, 248.
Veselá 154, 167, 246, 267.
Veselí 164, 246.
Veselice 169, 174, 246.
Veselíšov 169, 246.
Veselka 246.
Věška 158, 170, 248.
Veskov 32, 58.
Věsky 248.
Věstin 137.
Věstíněk 137.
Věstoňovice 137.
Věteřov 32, 138.
Větkovice 20, 63.
Vevčice 20, 57.
Veveri 157, 164, 246, 264.
Vežky 158, 170, 247.
Vežná 158, 167, 247.
Vežná 247.
Vícemilice 142.
Víceň 141.
Vickov 32, 142.
Vícemilice 142.
Víceň 41, 138.
Videčské Paseky 935.
Vidoni 138.
Vílesenberk 261.
Vigantice 138, 261.
Vichnov 32, 136.
Víkárovic 261.
Vilanc 22, 138.
Vilémov 138.
Vilémovice 138.
Vilímeč 138.
Vilímov v. Vilémov.
Vilimovice v. Vilémovice.
Vintenčov 268.
Vino 261.
Vinořad 266.
Vinohrádky 155, 157, 169, 247, 266.
Vr 153, 163, 246.
Vírka 170, 248.
Visky 170, 248.
Višňová-(ě) 157, 164, 175, 248.
Vistonice 20.
Všelice 139.
Vítkovice 139.
Vitochov 33, 63.
Vítonice 139.
Vítošov 139.
Vítová 158.
Vítovice 138.
Vladešlav 139.
Vlachov 139.
Vlachová-Lhota 218.
Vlachová 139.
Vlasatice 20, 139.
Vláské 171, 248, 266.
Vlažínka 170, 245.
Vlčetín 36, 142.
Vlčí Doly 150, 157, 164, 173, 188, 249.
Vlkov 142.
Vlková 142.
Vlčnov 142.
Vlčovice 8, 142.
Vlkov 142.
Vlkovice 142.
Voda 163.
Voděrady 114.
Vodonec v. Ondinec 105.
Vohancíce 135.
Vochoz 241.
Vojetín 139.
Vojkovice 139.
Vojnice 139.
Vojnovec 259.
Vojetcho v. 139.
Vojtiškov 140.
Vokarec v. Okarec.
Volárná 259.
Volešá v. Olešná.
Volčírov 140.
Volší 244.
Vomice 20, 134.
Vosoudov 268.
Vostopovice v. Ost. 20, 125.
VožＤíř 157, 248.
Votín v. Otín 36, 105.
Vozdecký 176.
Vozdecko 155, 169, 195.
Vracov 140.
Vracovice 140.
Vračno v. Vračné.
Vrahovice 140.
Vranín 140.
Vranov 140.
Vranová 140.
Vranová Lhota 218.
Vranovská Ves 248, 267.
Zábeštín (Zábeční) Lhota 218.
Záblatí 172, 180.
Zábludov 51.
Zábrdovice 90, 55.
Zábřeh 152, 163.
Začany 160, 166, 173, 251.
Zadní Ves 248, 250.
Záďveřice 20.
Záhřeb 154, 172, 211.
Záhřeb 154, 172, 211.
Záhřeb 154, 172, 211.
Záhřeb 154, 172, 211.
Záhřeb 154, 172, 211.
Záhřeb 154, 172, 211.
Záhřeb 154, 172, 211.
Záhřeb 154, 172, 211.
Záhřeb 154, 172, 211.
Záhřeb 154, 172, 211.
Záhřeb 154, 172, 211.
Zámrsky 163, 219.
Zarazice 114.
Záříčí 152, 172, 230.
Zárubice 119.
Záseka 163, 265.
Zastávka 269.
Zástřizly 43.
Zašová 143.
Zašovice 143.
Zavadilka 266.
Závěšice 138.
Závist 162, 171, 247, 265.
Zbiovice 21, 125.
Zboněk 45.
Zborov 50.
Zborovice 50.
Zbraslav 50.
Zbraslavice 50.
Zbrašov 50.
Zbyšov 57.
Zdenkov 263.
Zdětín 143.
Zdislavice 143.
Zdounky 143.
Zdravá Voda 151, 248, 265.
Zelená Hora 150, 165, 265.
Zelená Ulice 257.
Zelinkovice 268.
Zelovice v. Želovice 145.
Zerkovice 21, 144.
Zhoř 251.
Zhořec 22, 251.
Zigaritce 120.
Zlamanec 170, 214.
Zlámanka 214.
Zlatkov 143.
Zlatý Potok 257.
Zlechov 144.
Zlín 144.
Zlobice 143.
Znátky 24, 144.
Znětinek 144.
Znojmo 250.
Znorovy 33, 105. [122.
Zubří 157, 164, 250.
Zubří 240.
Zvol-a, -e 159, 164, 245.
Zvolenovice 140.
Zvonovice 144.
Žabčice 21, 138.
Žateč 157, 167, 250.
Žatenská 157, 167, 250.
Žaboříkov 162, 172, 250.
Žádlovice 144.
Žádovice 21, 144.
Žákovec 145.
Žálkovice 21, 145.
Žarošice 21, 145.
Žárovice 145.
Žbánice v. Džbánice.
Ždánice 21, 144.
Žďár 155, 163, 251.
Žďasek 155, 170, 251.
Žďárské 155, 251.
Žďetín 144.
Žebětín 128.
Zelatovice 145.
Želč 36, 145.
Želechovice 145.
Železtava 152, 164.
Železice 145.
Železný(-é) 153, 167, 250.
Želichovice 145.
Želivsko 25, 171, 250.
Želovice 21, 145.
Ženklava 261.
Žeranovice 146.
Žeravice 146.
Žeravlny 157, 165, 251.
Žernovník 160, 168, 252.
Žernůvka 170, 252.
Žerotice 146.
Žerotín v. Žirotně.
Žerůtky 23, 146.
Žerůvky 146.
Žešov 33, 145.
Žibuslovce 145.
Žídenice 144.
Židlochovice 21, 145.
Žila 36, 145.
Žílina 36, 145.
Žílovice 21, 145.
Žipotín 36, 120.
Žirotně 146.
Žiritky 146.
Životic 146.
Žičkov 265.
Žihe 150, 163, 250.
Žihey 150, 250.
Žluta 152, 158, 164, 252, 263.
Žopy 231.
Županovice 146, 251.
# OBSAH

<table>
<thead>
<tr>
<th>Strana</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Předmluva</td>
</tr>
<tr>
<td>Zkratky a prameny</td>
</tr>
<tr>
<td>Opravy a doplňky</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Část první. Místní jména z osobních.

<table>
<thead>
<tr>
<th>§</th>
<th>Strana</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>47—146</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Seznam místních jmen tvořených od osobních

Část druhá. Místní jména z appellativ.

<table>
<thead>
<tr>
<th>§</th>
<th>Strana</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>162</td>
</tr>
</tbody>
</table>