**ANTONIMI**

**ANTONIMI** – riječi suprotna značenja (sadržaja).

**ANTONIMIJA** – pojava kada u odnos stavimo dvije riječi suprotna značenja. Te dvije riječi čine antonimski par (*dan – noć*).

U antonimskom odnosu mogu stajati: *a) imenice (dan – noć)*

*b) glagoli (govoriti – šutjeti)*

*c) pridjevi (dobar – loš)*

*d) prilozi (sporo – brzo)*

*e) prijedlozi (u – iz)*

*f) zamjenice (nitko – svatko)*

**VRSTE ANTONIMA:**

1. **prema podrijetlu:**
2. **raznokorijenski (pravi)**

*nebo – zemlja, pitom – divlji, istina – laž, živ – mrtav…*

1. **istokorijenski (tvorbeni)**

*sretan – nesretan, pristojan – nepristojan*

1. **prema prirodi značenjske opreke:**
2. **binarni**: *živ – mrtav / dječak – djevojčica / oženjen - neoženjen*
3. **stupnjeviti**: *tiho - srednje glasno – glasno*

*nizak – srednjega rasta – visok*

*mlad - u zrelim godinama - star*

1. **obratni**: *kupiti – prodati, dobiti – dati*
2. **prema usvojenosti:**
3. **kontekstualni (individualni)** T. Ujević: *dah – krik*
4. **samostalni (općejezični)**: *star – mlad*

**Na antonimiji su zasnovane sljedeće stilske figure:**

1. **oksimoron** (*rječita tišina, mudra ludost, zimsko ljetovanje*…)

2. **antiteza** (poredba zasnovana na suprotnosti)

*Tijesan mi bijaše vijek,*

*a velebna bješe mi duša.*