**Odpovězte na následující otázky. Správná je vždy pouze jedna odpověď.**

Pro doplněk je typické, že:

1. závisí na slovese a na jméně
2. nezávisí na jiném slově ve větě
3. závisí na přísudku a předmětu
4. závisí na přísudku a na podmětu

Doplněk může být vyjádřen:

1. podstatným nebo přídavným jménem
2. přídavným jménem nebo zájmenem
3. kterýmkoliv ohebným slovním druhem
4. kterýmkoliv ohebným slovním druhem kromě slovesa

Doplněk může být vyjádřen také tvary slov, které jinými větnými členy být nemohou:

1. číslovky základní
2. jmenné tvary přídavných jmen
3. přechodníky a trpná příčestí samostatně užitá
4. infinitiv trpného rodu

Doplněk bývá také nazýván verbální atribut („slovesný přívlastek“), protože:

1. vyjadřuje okolnost vlastnosti
2. vyjadřuje volně připojenou vlastnost nejčastěji podmětu nebo předmětu
3. vyjadřuje okolnost, stav nebo vlastnost provázející děj nebo stav vyjádřené slovesem
4. vyjadřuje děj provázející děj jiný

Podtržený větný člen je doplňkem pouze v jedné z následujících vět:

1. Rozrušený chlapec dlouho zvonil u dveří.
2. Petr se vrátil z včerejší schůzky rozrušen.
3. Po včerejším jednání jsme pořád ještě rozrušeni.
4. Vzrušeně nám o všem povídal.

Spojení *za* + substantivum ve 4. pádě je pouze v jedné z následujících vět doplňkem:

1. Za výsledek odpovídáme všichni.
2. Vybrali Petříka za mluvčího třídy.
3. Doběhl za roh a tam se skryl.
4. Všichni se za kamaráda přimlouvali.

**A teď otázka na zamyšlení:**

Proč je v následujících větách zvýrazněná číslovka doplňkem, nikoliv příslovečným určením míry?

Nápověda: připomeňte si podmět v podobě numerativu.

Děti přišly do školy jen **tři**.

Dětí přišlo do škol jen **pět**.