**Otázky k opakování**

1. Podle analytické (též „školské“, „tradiční“ syntaxe je základem věty, z něhož se odvíjí další struktura, tzv. základní \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kterou tvoří \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ větné členy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (co linka, to jedno plnovýznamové slovo.)
2. Dva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ větné členy se vždy shodují v gramatických kategoriích \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Je-li sloveso v \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ve tvaru příčestí \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, shodují se též ve jmenném rodě.

1. Přísudek v češtině může být:
2. ……………………………. jednoduchý nebo složený
3. ………………….. ……… …………………………
4. ……………………………….
5. Mohou být následující slovní druhy součástí přísudku?
6. podstatné jméno
7. přídavné jméno
8. zájmeno
9. číslovka
10. příslovce
11. předložka
12. spojka
13. citoslovce

Doporučení: pro zodpovězení následujících otázek si vždy řekněte několik konkrétních příkladů.

1. a) Je-li přísudek tvořen určitým tvarem slovesa *být* a přídavným jménem, musí, nebo nemusí se toto přídavné jméno shodovat s podmětem ve jmenném rodě a v čísle?
2. Je-li přísudek tvořen určitým tvarem slovesa *být* a podstatným jménem, musí, nebo nemusí se toto podstatné jméno shodovat s podmětem ve jmenném rodě a v čísle?
3. Je-li přísudek tvořen určitým tvarem slovesa *být* a zájmenem, musí, nebo nemusí se toto zájmeno shodovat s podmětem ve jmenném rodě a v čísle?
4. a) Jmenná část přísudku může být vyjádřena následujícími slovními druhy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uveďte po dvou až třech příkladech u každého vyjádření.

**b) V čem je rozdíl mezi přísudky v následujících větách:**

Vinice byly v loňském roce částečně poničené špačky.

Vinice byly v loňském roce částečně poničeny špačky.

1. **Podle mluvnických prací se přísudek s podmětem shoduje vždy v OSOBĚ A ČÍSLE. Zamyslete se nad následujícím:**

**Mohou slovní druhy, kterými bývá vyjádřen podmět, vůbec vyjádřit slovesnou osobu? Pokud ano, které z nich?**

**Jak se pak uplatňuje shoda v osobě s podmětem vyjádřeným těmi slovními druhy, které osobu nevyjadřují?**

(Doporučení: připomeňte si, co víte o slovesných osobách a rozdílech mezi nimi z morfologie)