**\_\_. tétel:** Az egyszerű és összetett mondatok felismerése, egyszerű mondatok elemzése

A mondat a szöveg legkisebb egysége, akár egy szóból is állhat, jellemzője, hogy egy gondolatot fejez ki. Írásban nagybetűvel kezdjük, és a mondat végére írásjel kerül.

A mondatokat több szempontból lehet csoportosítani, az egyik ilyen besorolás a beszélő szándékából indul ki, és a mondat **modalitásának** nevezzük. Modalitás alapján a mondat lehet:

1. Kijelentő mondat: Nyugodt hangú megállapítás, közlés.

2. Felkiáltó mondat: A beszélő érzelmeit fejezi ki.

3. Felszólító mondat: A beszélő akaratának kifejezése. Felismerhető a felszólító módú igeragokról.

4. Óhajtó mondat: Kívánságot, akaratot, óhajt fejez ki. Felismerhető a feltételes módú igeragokról.

5. Kérdő mondat: Érdeklődést, tudakozódást fejez ki.

Szerkezetük szerint a mondat lehet:

Egyszerű Összetett

tagolatlan

tagolt (tartalmaz állítmányt) Mellérendelő Alárendelő

kapcsolatos, ellentétes, alanyi, választó, magyarázó állítmányi

tőmondat bővített mondat következtető jelzős, határozói

sajátos jelentéstartalmú1

1  eltételes (ha), hasonlító (mint), megengedő (bár), következményes (úgyhogy)

Az egyszerű mondat egy predikatív szerkezetből (alany, állítmány) és bővítményeiből áll, az összetett mondatokban legalább két ilyen szerkezet található. Az összetett mondatoknál a mellérendelő mondatrészek esetében egyenrangúságról beszélhetünk, míg az alárendelő mondatok esetében a főmondatnak alá van(nak) rendelve a mellékmondat(ok).

A mondatelemzésnél legelőször az állítmányra kérdezünk rá, mit állítunk kérdéssel. Ha nem tudjuk eldönteni, hogy melyik a mondat állítmánya, mert pl. nincs ige a mondatban, akkor célszerű múlt időbe tenni, és ahol a segédige feltűnik az lesz az állítmány (A süti finom. A süti *finom volt*.)

Ezután az alanyra kérdezünk, ami ha nem szerepel a mondatban, akkor az állítmány számából/személyéből következtetünk rejtett alanyra.

Ha tárgyas ige található a mondatban, akkor a tárgyra kérdezünk rá kit/mit/kiket/miket kérdéssel. A tárgy gyakran t ragos névszó, de lehet –ni-re végződő főnévi igenév is.

Ezután a többi bővítményre kérdezünk rá, a határozók leggyakrabban az állítmány, a jelzők valamely névszó bővítményei.

\_

Feladatok:

Döntsd el, hogy melyik egyszerű, és melyik összetett mondat! Elemezd az egyszerű mondatokat!

*A gyulai várban korszerű várszínház, múzeum és szökőkút épült.*

*. . . . . . . ~~~~~ . . . . . . . . \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ ====*

*min hely min*

*Az idén már termett a cseresznyefánk, de a termést a rigók ették meg előlünk.*

*ellentétes mellérendelő*

*Szeretett a mások háza előtt söpörni.*

*===== . . . . . . .~~~~~~~ \_ \_ \_ \_ \_*

*birt hely*

*Azt látjuk a naptárban, hogy hamarosan itt a nyári szünet.*

*tárgyas alárendelő*

*Karcsi betegen feküdt az ágyában.*

*\_\_\_\_\_ ~~~~~~ ==== ~~~~~~~~*

*állapot hely*

*Csipkerózsika, Hamupipőke és Piroska ismert mesehősök.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . . . . . . =======*

*min*