**ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ**

**Другорядний член речення**, що вказує на **ознаку** (якісну, кількісну, відносну) предмета й відповідає на запитання **який? чий? котрий?**, а також **скіль­кох? скільком? скількома? на скількох?**

*Світив мені вогник в житті* ***молодому***

*Із* ***рідного*** *дому, із* ***отчого*** *дому (І.Савич).*

*Як же можна жити, коли мову* ***матері*** *забуть? (Д.Головко)*

За характером синтаксичного зв’язку

з означуваним словом

**УЗГОДЖЕНЕ**

**НЕУЗГОДЖЕНЕ**

**О**

**З**

**Н**

**А**

**Ч**

**Е**

**Н**

**Н**

**Я**

узгоджується з означуваним словом

 у **роді, числі й відмінку**

приєднується до означуваного слова зв’язком **керування**  або **приля­гання**

1) **іменником у не­прямому відмінку з прийменником чи без нього**: *Я вранці голос* ***горлиці*** *люблю (Л.Костенко)*

2) **прислівником (дієприслівником):** Ч*итання* ***лежачи*** *шкодить здоров’ю. Читання* ***вголос –*** *важлива навичка.*

3) **інфінітивом:** *Згубне прагнення* ***ставити останні крапки*** *(В.Брюгген).*

4) **займенниками *його, її*:** *І дикі іскри починають грати В* ***її*** *очах … (І.Франко)*

5) **фразеологізмом:** *Майстер* ***на всі руки***

6) **синтаксичним або лексичним сполученням:** *лекція* ***з української мови***

1) **прикметником:** *Дзвенять, бринять* ***співучі*** *струни І будять в людях співчуття; Живе в них дух**довічно* ***юний****, Окраса* ***вільного*** *життя (Г.Чупринка).*

**Увага!** Не є означеннями прикметники, що входять до лексикалізованих словосполучень: *морська свинка, біле вино, Чорне море.* Такі словосполучення виступають як один член речення.

2) **дієприкметником:** *Шелестів колючий* ***зледенілий*** *бур’ян (В.Малик).*

3) **займенником**, співвідносним із прикметником: *В* ***твоє*** *волосся, моя люба, заплівся місяць кучерявий*

*(Б.-І. Антонич).*

4**) порядковим числівником**: *То й буде ледь не* ***восьме*** *чудо світу (А.Мойсієнко)*

5) **кількісним числівником** у непрямих відмінках : *В Україні мальва представлена* ***двадцятьма восьма*** *видами (газ.)*

Загальна назва може бути прикладкою:

а) якщо вона стоїть в постпозиції: *Дніпро-ріка;*

б) якщо вона відокремлена: *Дніп­ро, головна* ***річка*** *України, впадає в Чорне море;*

в) якщо вона дає образну характеристику: ***красень*** *Дніпро.*

Прикладки — назви міст узгоджуються в усіх відмінках із родовою назвою: *місто* ***Київ,*** *міста* ***Києва,*** *місту* ***Києву...*** Проте у географічній і військовій літературі назва міста зберігає форму називного відмінка: *міста* ***Київ,*** *місту* ***Київ...*** Це дає змогу уникнути можливої плутанини при визначенні форми називного відмінка. Так, наприклад, із словосполучення *місту* ***Катманду*** неможливо однозначно встановити називний від­мінок: *місто Катманд* чи *Катманду.*

Зберігають форму називного відмінка і прикладки — власні наз­ви гір, озер, станцій, планет: *на горі* ***Говерла****, на озері* ***Бай­кал****, до станції* ***Жмеринка****, з планети* ***Марс.***

Узгоджені конструкції типу *на горі Говерлі, на озері Байкалі* характерні для пісенно-поетичного жанру.

*Три дівчини,* ***студентки****-****агрономи****, йшли узимку по доріжці польовій (М.Рильський).*

Якщо в реченні особа названа власним ім'ям і загаль­ною назвою, то прикладкою вважається загальна назва:

***Слюсар*** *Василь Петрович, як виявилось, прекрасно грає на акордеоні* .

Власне ім'я стає прикладкою, якщо воно відокремлю­ється: *Слюсар,* ***Василь*** *Петрович, обов'язково все відре­монтує.*

Якщо ж особу названо двома загальними назвами, то прикладкою буває друга з них як така, що пояснює першу: *Дівчина-****лаборантка*** *миє посуд.*

**Прикладки означають**

**Характеристику**

**особи щодо її статі, віку, професії, соціального стану, національності тощо**

**Образну характеристику предмета**

**Видові назви,**

**що конкретизують родові назви**

**Власні назви географічних об'єктів**

**Власні назви неживих предметів — кораблів, заводів, газет, журналів, установ** і т. ін.

*бджоли-робітни­ці, очі-зорі, вовчик-братик*

*камінь-сапфір, заєць-русак, жук-короїд*

*Крейсер* ***«Іван Мазепа»,*** *ви­давництво* ***«Український письменник»,*** *газета* ***«Слово».*** Та­кі прикладки зберігають форму називного відмінка при від­мінюванні: *журнал* ***«Дзвін»****, журналу* ***«Дзвін»...***

**НЕПОШИРЕНІ ПРИКЛАДКИ ПИШУТЬСЯ З ОКРЕМИМИ СЛОВАМИ ОКРЕМО, ЧЕРЕЗ ДЕФІС АБО В ЛАПКАХ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **характер прикладки** | **дефіс** | **приклад** |
| видова назва | **не ставиться**  | *місто Глухів,* *трава звіробій* |
| родова назва | **ставиться** | *звіробій-трава,* *Москва-ріка* |
| узгоджуваний іменник, що має атрибутивне значення, виступає в ролі прикладки в постпозиції | **ставиться** | *дівчина-красуня,* *хлопець-богатир* |
| якщо такий іменник виступає в препозиції до означуваного слова | **не ставиться** | *богатир хлопець,* *красуня дівчина* |
|  пояснювальний іменник і прикладка можуть мінятися місцями | **ставиться** | *учитель-фізик,* *художник-пейзажист* |
| прикладки входять до складу термінів | **ставиться** | *гриб-паразит,**льон-довгунець* |

|  |
| --- |
| У лапках пишуться **поширені і непоширені прикладки**, назви газет, журналів, фільмів тощо: журнал «*Українська мова та література в школі*», газета *«Слово».* |

**Д о д а т о к** *-* другорядний член речення, що означає об’єкт, на який спрямована чи поширюється дія або ознака, знаряддя дії.

Відповідає на запитання непрямих відмінків*.*

**Додаток виражається**

 *Вітряки намотують на крила* ***бабине літо***

*Побачити* ***потік машин***

*Закупити* ***пальне,***

*запросити* ***третього***

*Чекав* ***на мене,***

*прийшов разом* ***з нами***

*Наказав* ***зупинитися,*** *запропонували* ***відпочити***

*Читати* ***книгу,*** *подорожувати* ***з другом***

**Іменником у непрямому відмінку**

**Займенником**

**Інфінітивом**

**Субстантивованою частиною мови**

**Синтаксично нерозкладним словосполученням**

**Фразеологізмом**

Додаток буває

**П Р Я М И Й**

**Н Е П Р Я М И Й**

означає предмет, на який безпосередньо спрямована дія і охоплює його повністю

означає побічний об’єкт дії

(стану чи ознаки)

**Виражається**

1. формою зна­хідного відмінка без прийменника:

*І я згадав своє село (Т.Шевченко);*

1. формою родового відмінка:

- коли позначає **частину від цілого**: *витяг з торбинки* ***хліба***

- у заперечних конструкціях із часткою ***не:*** *не прочитав* ***книги***

* у сполученні зі словами ***жаль, шкода: шкода*** *часу,* ***жаль*** *втрачених днів;*
* коли літературними є **паралельні форми** родового та знахідного відмінка: *співав* ***пісні*** *- співав* ***пісень***

іменниками чи іншими

субстантивованими словами у формі **знахідного відмінка з прийменником** або у формах інших **непрямих відмінків як з прийменниками, так і без них:**

*Не говори* ***Про кольори****,* ***Про тони і півтони*** *(В.Мордань)*

**О б с т а в и н а -** це другорядний член речення, що ха­рактеризує дію або ознаку з точки зору їх якості, кількості, інтенсивності, місця, часу, мети й причини.

*Далекий острів заліг хмарою* ***в небі*** *(М.Коцюбинський).*

**ОБСТАВИНИ**

 **МОЖУТЬ ВИРАЖАТИСЯ**

**ОБСТАВИНА МАЄ ТАКІ ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ**

* **прислівниками:**

*Степами гомін ходить* ***уночі*** *(М.Рильський).*

* **дієпри­слівниками:**

*Сипав сніг,* ***закриваючи*** *білою сіткою далечінь (М.Коцюбинський).*

* **іменниками:**

***Над озером*** *пливла м’яка й тендітна тиша (М.Хвильовий).*

* **інфінітивами:**

*піду* ***учитися****, сів* ***їсти****,* *ліг* ***поспати***

* **фразеологізмами**

 **й синтаксично нерозкладними словосполученнями:**

*працювати* ***засукавши рукава,*** *зробити* ***як кіт наплакав***

* є другорядним членом речення;
* виражає обставинні семантико-синтаксичні відношення;
* виражається прислівниками, дієприслівниками, прийменниково-іменниковими формами та інфінітивом;
* у реченні може займати різну позицію, найчастіше – постпозицію;
* пов’язується з головним словом підрядним зв’язком прилягання або керування;
* залежить найчастіше від дієслова, а також прикметника і предикативного прислівника (слова категорії стану).

**Обставини за значенням**

Відповідають на запитання **всу­переч чому**? Означають обставину, усупереч якій відбу­вається дія. ***Незважаючи на******всі розказані Іваном страхи****, Соломії трохи розвиднілось (М.Коцюбинський).*

 Відповідають на запитання **за якої умови? *Не знайшовши броду****, не лізь у воду (Н. тв.)*

 Відповідають на запитання **чому? з якої причини?**

 Означають причину настання дії чи озна­ки: *3* ***кохання*** *плакав я, ридав (П. Тичина).*

Відповідають на питання **доки? допоки?** *До самого* ***ранку*** *горів у нас вогонь на курені над Десною (О. Довженко).*

Відповідають на питання **коли?** *Я* ***завтра вранці*** *за кордоном буду (В.Ткаченко).*

Відповідають на питання **куди?** **звідки?**

*Мені* ***в дорогу*** *вирушать пора (В.Ткаченко)*

Відповідають на питання **де?** *Життя* ***кругом****, як поле, розляглося (В.Сосюра)*

 Відповідають на запитання **для чо­го?** **з якою метою?**

Вказують на мету виконання дії: ***Для радості, для щастя*** *– ось для чого приходить людина в життя, ось для чого тільки й варто народжувати її на світ (О.Гончар).*

 Відповідають на запитан­ня **наскільки?, як?, якою мірою?** Характеризують дію чи ознаку за ступенем і мірою їх вияву. У ролі обставин цієї групи виступають слова на зразок: ***дуже****,* ***трохи, ледве, надзвичайно, вщерть, вволю, дотла, догола, до нит­ки, разів шість, тричі, цілий тиждень*** *тощо*: *Сповнилось серце* ***ущерть*** *(Леся Українка)*

 Відповідають на запитання **як?** Означають якість дії, стану, ознаки та спосіб їх вияву: *Я іду, і в’ються спогади* ***незримо*** *(В.Сосюра)*

**Способу дії**

**Міри і ступеня**

***Місце дії***

***Напрям руху***

***Час, у який відбувається дія***

***Вихідний або кінцевий***

***момент******виконання дії***

**Мети**

**Часу**

**Місця**

**Причини**

 **Умови**

 **Допусту**