Zápis do gramatického sešitu

 **Určování vedlejších vět (VV)**

VV jsou uvozeny: a) spojkami podřadicími (že, aby, kdyby, jestliže, protože,-li,…)

 b) vztažnými zájmeny (kdo, co, jaký, který, čí, jenž)

 c) vztažnými příslovci (kdy, kde, kam, odkud, kudy,…)

VV podtrhneme vlnovkou, VH ( větu hlavní) rovnou čarou, zakroužkujeme spojovací výraz ( spojku, popř. zájm., popř. příslovce ) a číslem nad označíme, o jaký slovní druh se jedná (8,3,6).==

VV nahrazuje nějaký větný člen své věty řídící (hlavní):

Podmět nahrazuje VV podmětná, přísudek VV přísudková, předmět VV předmětná, příslovečné určení VV příslovečná časová, místní, apod.

Např.:

Lyžař poznává krásy přírody. Podmět „Lyžař“ nahradíme VV podmětnou:

Kdo lyžuje, poznává krásy přírody.

Aby vznikla věta, musíme vytvořit základní skladební dvojici: lyžař = kdo lyžuje.

VV = kdo lyžuje, VH = poznává krásy přírody

Ptáme se vždy celou větou hlavní a odpovídáme vždy celou větou vedlejší:

Otázka: Kdo, co poznává krásy přírody? Ptáme se na podmět.

Odpověď: Kdo lyžuje. Jedná se o VV podmětnou.

Př. dalších VV:

VV přísudková: Obloha byla vymetená.

 Obloha byla, jako by ji vymetl.

VV předmětná: Oznámil mi svůj příchod.

 Oznámil mi, že přijde. ( Oznámil mi koho, co. )

VV přívlastková: To je dům, ve kterém bydlím. ( Jaký dům = rozvíjím podst. jm.,

 proto je to VV přívlastková. )

VV příslovečná časová: Když byl malý, poprvé uviděl moře. ( Kdy poprvé uviděl moře? Odpověď: když byl malý. )

VV příslovečná místní: Kam nechodí slunce, chodí lékař. ( Kam chodí lékař? Odpověď: kam nechodí slunce.)

VV způsobová: Udělal to, jak nejlépe mohl. ( Jakým způsobem to udělal? Odpověď: jak nejlépe mohl.)