**Větné členy**

**Základní skladební dvojice**

* **základní skladební dvojici tvoří základní větné členy podmět a přísudek**

**Podmět – označení PO**

* vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek
* ptáme se otázkou 1. pádu: Kdo? Co? a přísudkem
* podmět dělíme na:

1. **vyjádřený** = vyjadřuje ve větě původce nebo nositele děje

např. **Pes** seděl u boudy.

1. **nevyjádřený**
2. **je známý z předcházející věty**

Např. **Děda** šel do lesa. Našel plno hub. **(DĚDA)**

1. **je zřejmý z určitého tvaru slovesa**

např. Utíkáme domů. **(MY)**

1. **může být všeobecný (přesněji nepojmenované osoby)**

Např. O změně počasí mluvili v rozhlase**. (ONI – VŠICHNI – ALE NEVÍME KDO)**

**Přísudek – označení Př**

* vyjadřuje, co se vypovídá o podmětu, co nositel nebo původce děje, **dělá, co se s ním děje**

1. **slovesný** – základem přísudku mohou být:
2. **slovesné tvary jednoduché**

Např. Ota **píše** úkol.

1. **slovesné tvary složené**

Např. Jan **bude hrát** hokej. **Vrátili jste se** včas?

1. **jmenný se sponou – základem je spona a jmenná část**

* **sponová slovesa: být, bývat, stát se, stávat se** mohou být i v záporu
* např. není, nestávají se, nebyla by, nebude, nestane se

1. **spona a podstatné jméno**

např. Eva **se stala lékařkou**. Strýc **je starosta**. Bratr **se stal** fotbalovým **kapitánem.**

1. **spona a přídavné jméno**

např. Podzim **bývá deštivý**. Teta **je krásná**. Koláč **je chutný.**

**Podmět i přísudek může být holý, rozvitý a několikanásobný.**

**Po Př**

1. **Holý – Maminka vařila. M ===== V**
2. **Rozvitý - Naše maminka vařila oběd. M ========= V**

**N O**

1. **Několikanásobný - Maminka a babička vařily a pekly.**

**M + B ======== V + P**