|  |
| --- |
| **Príslovky (6)**- neohybné SD, plnovýznamové slová- môžu byť vetným členom (VČ) - príslovkové určenia miesta, času, spôsobu, príčiny (4m, 4č, 4s, 4p) - majú vetnočlenskú platnosť  |
| **Rozdelenie:** | ***1. miesta*** - *Kde? Kam?* | - domov, hore, dole/dolu, vpredu, doma, doprava, vľavo, ... |
| ***2. času*** - *Kedy?*  *O koľkej?* | - ráno, večer, včera, dnes, popoludní, nikdy, skoro, dennodenne, čochvíľa, stále,... |
| ***3. spôsobu*** - *Ako?* | - dobre, milo, po slovensky, telefonicky, pomaly, dovedna, sviežo, naopak, rýchlo, ... |
| ***4. príčiny*** - *Prečo?* | - naschvál, naprotiveň, služobne, nadarmo, náhodou, navnivoč, chtiac-nechtiac, pohotove, navidomoči, zámerne, napospas, voľky-nevoľky, podaromnici, bezdôvodne, naporúdzi, |
| **Tvorenie prísloviek:** | **a) *z prídavného mena*** - *pomocou prípon* ***-e, -o, -y*** | pekný = pekne, pomalý = pomaly, chladný = chladno, bratský = bratsky, múdry = múdro, ... |
|  | ***b)*** ***z predložky + podstatného mena*** | nahlas, navlas, pohromade, sčasti, spamäti,7 1 7 1 7 1 7 1 7 1potme, naoko, dokonca,... |
| Odlišuj! | z prídavného mena hlasno hlboko vysoko | predložka + podstatné meno nahlaszhlbokazvysoka |
| **Stupňovanie:**(stupňujú sa len príslovky utvorené z akostných prídavných mien) | ***a) pravidelné*** (nemení sa kmeň slova) | pomaly – pomalšie – najpomalšie chladno – chladnejšie – najchladnejšie  |
| ***b) nepravidelné*** (mení sa kmeň slova) | pekne – krajšie – najkrajšieveľa – viac – najviaczle – horšie – najhoršie |
| **Dvojtvary: (píšu sa spolu aj oddelene)**načerveno - na červeno nahnedo - na hnedo |

|  |
| --- |
| **Predložky (7)**- neohybné SD, neplnovýznamové slová, nemajú vetnočlenskú platnosť - nie sú VČ- vyjadrujú vzťahy medzi slovami, používajú sa v spojení s podstatným menom, zámenom a číslovkou v istom páde (okrem Nominatívu) |
| ***Rozdelenie:*** | ***1. prvotné*** - sú vždy iba predložkou: | s, so, do, na, v, vo, k,.... |
| ***2. druhotné*** - sú nielen predložkou, ale aj iným slovným druhom - príslovkou, časticou, podstatným menom: | okolo, uprostred, hore, dole, vďaka, vinou, mimo, povyše, pozdĺž, poniže, vôkol |
| *Príklad:***okolo** mamy má **okolo** 20 rokov behajú **okolo** **7** 1 **9** 5 **6** (asi, možno, azda, približne) |
| ***Ďalšie delenie:*** | ***a) jednoduché*** | - z, v, zo, vo, s, so,... |
| ***b) zložené*** | po nad, popod, spopod ... |
| ***Vokalizácia predložiek*** | - je jav, v ktorom ku predložkám s, z, v, k,... pridávame o alebo u kvôli lepšej výslovnosti vokál = samohláska | v**o** vani, z**o** zeme, k**u** koňovi, s**o** sestrou, pod**o** mnou, od**o** mňa,... |
| **Spojky (8)**- neohybné SD, neplnovýznamové slová- nemôžu plniť úlohu VČ |
| ***Funkcia spojok:*** | - spájajú slová a vety (vyjadrujú vzťahy medzi slovami a vetami)- spojky môžu stáť na začiatku alebo vo vnútri vety |
| ***Rozdelenie:*** | ***1. Priraďovacie spojky*** - vyjadrujú vzťahy rovnocennosti | ***a) zlučovacie*** - a, i, aj, ani, najprv – potom, vše – vše, 2 vety aj bez spojky iba s čiarkou |
| ***b) stupňovacie*** - ba, ba i, ba aj, ba dokonca, ba predsa, nielen - ale aj |
| ***c) odporovacie*** – a (vo význame ale), ale, no, lež, jednako, a predsa, avšak, ibaže |
| ***d) vylučovacie*** - alebo, buď - alebo, či, buď |
|  | ***2. Podraďovacie spojky*** - vyjadrujú vzťahy nadradenosti a podradenosti  | (Hlavná veta - HV, vedľajšia veta - VV) - že, aby, keď, lebo, pretože, ... |
| **Písanie čiarky:** | - v priraďovacom súvetí - pred a, i, aj , ani čiarku nepíšeme | Taxík zastal **a** žena vystúpila. Ale: Taxík zastal, žena vystúpila.  |
| ***Čiarku PÍŠEME:*** | ***- v stupňovacom súvetí*** | Pršalo, ba až lialo. |
|  | ***- dvojité alebo trojité spojky*** | Ani nezavolá**,** ani nenapíše. Buď prídeš**,** alebo sa rozídeme.  |
| ***- v zložených spojových výrazoch*** | - a tak, a teda, a preto, a predsa, a jednako, a pritom.... Neprišiel**,** a preto sa rozišli.  |
| ***- v podraďovacom súvetí*** - čiarkou oddeľujeme čiarkou HV od VV  | Oznámili, že prídu.  (Koho? Čo? oznámili? = HV - ňou sa pýtame) (že prídu = VV - ňou odpovedáme)VV - predmetová - pýtali sme sa ako na predmet |

|  |
| --- |
| **Častice (9)**- neohybné SD, neplnovýznamové slová- nemajú vetnočlenskú platnosť- sú slová, ktorými vyjadrujeme osobný postoj hovoriaceho k vete alebo k jej časti- veľká skupina častíc uvádza samostatné vety a dodáva im významové odtienky: |
| - časticami bývajú slová: ***a, ba, i, no, už, veď, čiže, napokon, vari, azda, aj, ešte, iba, aspoň, práve, najmä, nadovšetko, predovšetkým, naozaj, áno, nie, hej, veru, dobre, zrejme, asi, pravdepodobne, hlavne, len, možno...*** |
| **Kiežby** sa vrátil. (bodaj by, možno, snáď, určite) 9 Nepomohol mi, **žiaľ**, nikto. = môžeme ju vynechať, veta nestráca zmysel 9**Žiaľ**, viac mi nepomohol. = môžeme ju vynechať, veta nestráca zmysel 9 |
| Musím sa, **pravdaže,** rýchlo rozhodnúť | **Asi** nevie čítať.**Áno**, dnes prídem. | **Aby** ste sa nestratili.**Ale** nesmieš ho zabudnúť.  |

.

|  |
| --- |
| **Citoslovcia (10)**- neohybné SD, neplnovýznamové slová- majú vetnočlenskú platnosť - podmet, prísudok |
| ***Rozdelenie:*** | **1. vlastné** | - vyjadrujeme nimi svoje pocity, vôľu: och, joj, au, fuj, fŕŕ, fíha,... |
|  |  | - vyjadrujeme nimi výzvy určené ľuďom alebo zvieratám: no-no, psst, hajde, heš, pŕŕŕ |
|  | **2. zvukomalebné** - ONOMATOPOJE | - napodobňujme nimi prírodné zvuky: mňau, cing, bác, čľup, hav, kikirikí,... |
| - len zriedkavo môžeme meniť ich tvar: Ahoj - Ahojte; vitaj - vitajte, na - nate (pri ponúkaní, vezmi si) |
| ***Pravopis:*** | *1. citoslovcia sa oddeľujú čiarkou:* | **Bŕ**, je tu zima.  **Hurá**, idú prázdniny.10 10 |
| *2. čiarku nepíšeme vtedy, ak zastupujú vo vete podmet alebo prísudok:* |  1m 2v 1sŽaba čľup do vody. Veselé hurá sa ozvalo v škole. 10 10 |
| *3. Citoslovcia spájame najčastejšie spojovníkom:* | krá-krá, hop-hop |
| *4. V citoslovciach aj po tvrdých alebo obojakých spoluhláskach často píšeme mäkké i:* | hijó, kikirikí, bim-bam |