**13.A mondat szintagmatikus szerkezete (TÉTEL)**

*Szószerkezetek - Szintagma*

Két alapszófajú szó, nyelvtani kapcsolata (ige, melléknév, főnév, névmás, számnév)

A közöttük lévő kapcsolat lehet:

1. Hozzárendelő
2. Alárendelő
3. Mellérendelő
4. Hozzárendelő szószerkezet:

Az alany és az állítmány között jön létre.

Alany 🡪 Nagy „A” betűvel jelöljük, és 1 vonallal húzzuk alá.

Kérdései -> Ki? Kik? és Mi? Mik?

Az alany fajtái:

* Határozott alany 🡪 Pista eszik
* Határozatlan alany 🡪 Valaki eszik
* Általános alany 🡪 Mindenki eszik
* Léteznek alanytalan mondatok (nem lehet kiegészíteni alannyal) 🡪Pirkad, Villámlik
* Rejtett alany 🡪 A szöveg környezetéből kiegészíthető.

 Ábrázolásnál ( )-be tesszük.

Állítmány 🡪 Nagy „Á” betűvel jelöljük, és 2 vonallal húzzuk alá.

Kérdése -> Mit állítunk?

Az állítmány fajtái:

* Igei állítmány: Ilyenkor egy igével fejezzük ki az állítmányt. Pl. Pista eszik.
* Névszói állítmány: Egy névszóval fejezzük ki az állítmányt. (főnév, melléknév, számnév)
1. Alárendelő szószerkezet:

Egy alaptagból és egy bővítményből áll. Mindkettő lehet bármilyen mondatrész.

Bővítmények fajtái:

Tárgy 🡪 Nagy „T” betűvel jelöljük, és szaggatott vonallal húzzuk alá

Kérdései -> Kit? Mit? Kiket? Miket?

Jelző 🡪 Nagy „J” betűvel jelöljük, és pontokkal húzzuk alá. ………….

Kérdései -> Milyen? Mennyi? Kinek a? Minek a?

Jelző fajtái:

1. Minőség jelző 🡪 Milyen?
2. Mennyiség jelző 🡪 Mennyi?
3. Birtokos jelző 🡪 Kinek a? Minek a?
4. Értelmező jelző 🡪 Nincs önálló kérdése, úgy ismerjük fel, hogy értelmezi az előtte álló mondatrészek valamelyikét, vesszővel választjuk el a mondattól. Pl. Felvettem a ruhámat, a feketét.

Határozó 🡪 Nagy „H” betűvel jelöljük, és hullámos vonallal húzzuk alá. Hfhdf

Fajtái:

1. Helyhatározó 🡪 Hol? Honnan? Hová?
2. Időhatározó 🡪 Mikor? Mettől? Meddig? (A magyar nyelvek egyik sajátossága az irány hármasság)
3. Számhatározó 🡪 Hányszor?
4. Állapothatározó 🡪 Milyen állapotban? pl. lázasan, náthásan
5. Szám állapothatározó 🡪 Hányan?
6. Eredethatározó 🡪 Miből?
7. Eredményhatározó 🡪 Mivé?
8. Társhatározó 🡪 Kivel? Mivel? Együtt? (Pistával mentem haza)
9. Módhatározó 🡪 Milyen módon?
10. Okhatározó 🡪 Mi okból?
11. Célhatározó 🡪 Mi célból?
12. Tekintethatározó 🡪 Milyen szempontból? (Matekból jó vagyok)
13. Fok – mértékhatározó 🡪 Mennyire?
14. Eszközhatározó 🡪 Mivel?
15. Részes határozó 🡪 Kinek? Minek?
16. Hasonlító határozó 🡪 Kinél? Minél?
17. Mellérendelő szószerkezetek:

Két ugyan olyan rangú szó között jön létre. Leggyakrabban a kérdésük is azonos. Szószerkezetek esetében nem használjuk a jelölt kapcsolatoknál a vesszőt.

Fajtái:

1. Kapcsolatos: Leggyakoribb kötőszó 🡪 „és”
2. Ellentétes viszony: Kötőszó 🡪 „de”, „viszont”
3. Választó: Jelölés sdogh kötőszó 🡪 „vagy”, „akár”
4. Következtető: Jele „ ” kötőszó 🡪 „ezért”, „tehát”, „így”
5. Magyarázó viszony: Jele „ ” kötőszó 🡪 „ugyanis”, „tudniillik”, „úgyis”