**I dnes se někdo domnívá, že hlavní větu odlišíme od věty vedlejší podle toho, že hlavní věta se může ze souvětí osamostatnit. Uveďte příklad souvětí „věta hlavní + věta vedlejší“, které toto popírá.**

Příklady:

***Původně se zdálo****, že nadprůměrně teplé počasí vydrží až do konce měsíce*. – Věta *Původně se zdálo* je neúplná, chybí v ní podmět nebo jiný větný člen, který se váže ke slovesu *zdálo se*.

***Je pravděpodobné****, že na nás zapomněli.* – Věta *Je pravděpodobné* je neúplná, chybí v ní podmět.

***To děvče je****, jako by matce z oka vypadlo*. – Věta *To děvče je* je neúplná, chybí v ní jmenná část přísudku.

**Podle čeho odlišíme různé druhy vedlejších vět v následujících dvojicích?**

|  |  |
| --- | --- |
| Vidím, jak přijíždí vlak. – VEDLEJŠÍ VĚTA PŘEDMĚTNÁ  **Zdůvodnění:** v řídící větě je sloveso *vidět*, které vyžaduje předmět v pravé valenční pozici; v řídící větě předmět není, je jím tedy vedlejší věta. | Vidím vlak, jak přijíždí. – VEDLEJŠÍ VĚTA DOPLŇKOVÁ  **Zdůvodnění:** v řídící větě je sice sloveso *vidět*, které vyžaduje předmět v pravé valenční pozici; v řídící větě však **předmět je vyjádřen, není jím tedy vedlejší věta**.  Vedlejší věta rozvíjí současně sloveso *vidím* a substantivum *vlak*, proto je doplňková. |
| Poslouchám, jak orchestr hraje Beethovenovu symfonii. – VEDLEJŠÍ VĚTA PŘEDMĚTNÁ  **Zdůvodnění:** v řídící větě je sloveso *poslouchat*, které vyžaduje předmět v pravé valenční pozici; v řídící větě předmět není, je jím tedy vedlejší věta. | Poslouchám orchestr, jak hraje Beethovenovu symfonii. . – VEDLEJŠÍ VĚTA DOPLŇKOVÁ  **Zdůvodnění:** v řídící větě je sice sloveso *poslouchat*, které vyžaduje předmět v pravé valenční pozici; v řídící větě však **předmět je vyjádřen, není jím tedy vedlejší věta**.  Vedlejší věta rozvíjí současně sloveso *poslouchat* a substantivum *orchestr*, proto je doplňková. |
| Zastavili jsme se **tam, kde** pod mostem začíná kamenitá cesta vedoucí do lesa. – VEDLEJŠÍ VĚTA PŘÍSLOVEČNÁ MÍSTNÍ  **Zdůvodnění**: vedlejší věta navazuje na příslovce *tam*, resp. rozvíjí je. Může tedy být pouze příslovečná místní. | Zastavili se pod **mostem, kde** začíná kamenitá cesta vedoucí do lesa. – VEDLEJŠÍ VĚTA PŘÍVLASTKOVÁ  **Zdůvodnění**: vedlejší věta rozvíjí substantivum mostem, může tedy být pouze přívlastková. |

Vysvětlete, proč před zvýrazněnými spojkami v souvětí vlevo je čárka, a před zvýrazněnými spojkami v souvětí vpravo čárka není.

|  |  |
| --- | --- |
| Že je Petr doma, to jsem nevěděl**, a** **když** k nám přišel, byl jsem překvapený.  **Zdůvodnění:** vedle sebe stojí dvě věty rozdílné úrovně, které k sobě nepatří – věta hlavní a věta vedlejší, která na ní není závislá.  Věty v souvětí, které k sobě nepatří nebo které jsou odlišné úrovně, musejí být odděleny čárkou. | Stalo se to, když jsem chodila do druhé třídy **a když** jsme ještě bydleli v sousední vesnici.  **Zdůvodnění**: červeně zdůrazněné jsou věty vedlejší stejného druhu, závislé na jedné větě řídící a spojené poměrem slučovacím, neoddělují se tedy čárkou. |
| Čekali jsme, že k nám přijde, **respektive** **že** zatelefonuje.  **Zdůvodnění**: před *respektive* se píše čárka. | Čekali jsme, že k nám přijde **nebo že** zatelefonuje.  **Zdůvodnění**: spojka nebo není vylučovací, nepíše se tedy před ní čárka |