**ZÁPIS DO SEŠITŮ MLUVNICE 8. B**

(zápis PŘEPÍŠEME, nikoli jen vlepíme, když to budeme přepisovat, musíme si to alespoň přečíst…)

**Interpunkce ve větě jednoduché**

**Věta jednoduchá má jen jeden přísudek**

Např. 1. Právě sedím ve třídě. (Přs)

 2. Jsem už unavený. (Přjs)

 3. Nejspíš se stanu hypochondrem. (Přjs)

Čárkou ve větě jednoduché oddělujeme tyto případy

1. Jednotlivá slova v několikanásobném větném členu (to je to, co dáváme do svorek).

**Čárkou oddělujeme jednotlivá slova několikanásobného větného členu. Pokud jsou ale slova od sebe oddělena spojkami *a, i, ani, nebo* v poměru slučovacím, čárku NEPÍŠEME.**

Např. Měla jablka a hruška. (spojka A v poměru slučovacím)

 Měla jablka, a dokonce i hrušky. (spojka A DOKONCE = pomět stupňovací)

1. Přívlastek volný

**Je to část, kterou ve větě můžeme vynechat, aniž se smysl věty změní. Oddělujeme ji na začátku i na konci čárkou.**

Vernův román Tajuplný ostrov, napsaný v 19. století, patří mezi nejznámější romány vůbec.

1. Přístavek

**Zpřesňuje či vysvětluje vlastní jméno, za kterým stojí. NESMÍ OBSAHOVAT PŘÍSUDEK!**

Vendy, donedávna moje nejlepší přítelkyně, se mnou už týden nemluví.

1. Samostatný větný člen

**Výraz, který je z nějakého důvodu (důraz, citové zabarvení) postavený před větu nebo za ni.**

**Ve větě odkazuje na SVČ obvykle zájmeno TEN, TA, TO nebo TAM, TEHDY apod.**

**Od zbytku věty oddělujeme na začátku i konci čárkou.**

Kovid 19, TO je ale zákeřná nemoc.

1. Oslovení

**Podstatné jméno v 5. pádě. Stává na začátku, veprostřed i na konci věty.**

**Vždy je od zbytku věty odděleno čárkou.**

Mami, co mám dělat? Co mám, mami, dělat? Co mám dělat, mami?

1. Citoslovce

**POKUD není větným členem, čárkou citoslovce vždy od zbytku věty oddělujeme.**

Au, to to bolí.

1. Vsuvka

**Je to ustálený výraz, věta nebo dokonce celé souvětí. Je vloženo do věty jako věta vložená.**

**ALE NEDÁ SE URČIT! To je rozdíl od věty vložené (předmětná, p. časová…)**

**Odděluje se od zbytku věty čárkami.**

**USTÁLENÉ VÝRAZY – myslím, věřím, doufám, prosím, mimochodem, jsem přesvědčen, jak se všichni shodneme, jak všichni víme……**

Je to, jak jsem přesvědčen, mylná domněnka.

1. Čárka před JAK – JAKO – NEŽ

**Stojí-li za těmito spojovacími výrazy celá věta (s přísudkem), čárku píšeme.**

Na pouti bylo děvčat, jak když máku naseje.

**Stojí-li za těmito spojovacími výrazy jen slovní výraz, čárka se nepíše.**

Je stejně pracovitý **jako** jeho otec.

Počínal si stejně nešikovně **jak** všichni začátečníci.