**Synsety\_przyimki**  - przyimki zostały podzielone na 29 synsetów, spośród których niektóre mają jeszcze podzbiory. Uwagi do dokumentu:

* *pochodzenie*, *należenie* i *cel* - określają relacje zarówno przestrzenne jak i czasowe, z tym, że *należenie* określa relację statyczną, zaś pozostałe dwa dynamiczną. Przykładowe pytania na jakie opowiadają:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *pochodzenie* | *należenie* | *cel* |
| skąd? | gdzie? | dokąd? |
| od kiedy? | kiedy? | do kiedy? |

* *dopełnienie* i *określenie –* pozornie podobne, synsety te różnią się tym, że *dopełnienie* grupuje przyimki o sensie funkcjonalnym (np. na 6 – „przyimek tworzący wraz z rzeczownikami równoważniki zdań”), zaś określenie działa jak łaciński *genetivus explicativus* – dostarcza dodatkowej informacji o danej rzeczy/osobie
* *narzędzie* i *sposób –* pozornie podobne, *narzędzie* opisuje sytuacje, w których coś dzieje się za pomocą przedmiotu, *sposób* pozostałe (jak łacińskie *ablativus instrumenti*  i *ablativus modi*)
* *dublety –* ze względu na definicje SJP, które czasem grupują dwa sensy pod jednym znaczeniem przyimka, niekiedy pojawiają się dublety, np. przyimek w II 26 – „przyimek łączący dwie formy tego samego rzeczownika w konstrukcję, która komunikuje, że dane zdarzenie się powtarza albo dany przedmiot jest bardzo podobny do innego, tego samego rodzaju” ma sens zarówno częstotliwości jak i podobieństwa, więc jest dubletem. Dublety oznaczone są w kolumnie ‘uwagi’.

Dokument zawiera też zestawienie antonimów.