Už jsme si říkali, že ne každé sloveso může mít předmět, ale že každé sloveso se může pojit s příslovečným určením.

Má-li sloveso předmět, je vždy členem valenčním. Příslovečné určení je valenčním větným členem jen u několika sloves, a to u těch, která nemohou větu vytvořit bez něj.

**Příklady**: sloveso *pobývat* musí být užito vždy s příslovečným určením místa: *Rodina v létě pobývala* ***na chatě***; sloveso chovat se musí být užito vždy s příslovečným určením způsobu: *Všichni v místnosti se chovali* ***rozpačitě***.

**Zamyslete se: která z následujících sloves nemohou být ve větě užita bez příslovečného určení? Kterým příslovečným určením musejí být doplněna?**

kvést, vyrůst, tvářit se, přenocovat, procházet, odpočívat, usínat, dopisovat, sídlit, jmenovat se, pospíšit si, vzdát se, vypadat, počínat si, vědět, dopadnout, bydlet, pokácet, rozpršet se, hnízdit, odlétat, vylézt, trvat, věřit, plížit se, skončit, zaskočit