**ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ**

**Речення з однорідними членами**

**Речення з відокремленими членами**

**Речення із звертаннями**

**Речення із вставними і вставленими конструкціями**

**ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ**

**РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ**

**Однорідними** називаються такі члени речення, які перебувають у синтаксичних відношеннях з одним членом речення, виконують однакову синтаксичну функцію і поєднуються між собою сурядним зв’язком*.*

**Диференційні ознаки однорідних членів речення**

Виконують однакову

синтаксичну функцію

Відносяться до одного й того ж члена речення

Пов’язані між собою сурядним зв’язком

Часто мають однакові морфологічні фор­ми

Як правило, семантично однотипні

**Однорідними можуть бути**

**Підмети**: *І вам згадається* ***садок****, високий* ***ганок****, летючі* ***зорі****, тиха* ***ніч****…(Л.Українка)*

**Додатки:** *Любив Кирило не тільки* ***працю****, але й* ***гостину*** *(Ю.Мушкетик).*

**Присудки:** ***Зазолотились, засиніли, заграли*** *в семибарвній грі гранітних сходів мокрі схили (М.Бажан).*

**Означення: *Глибока, тиха, нерозважна*** *туга вникає в серце… (Л.Українка).*

**Обставини: *Повільно****, але* ***неухильно*** *весна відвойовувала свої права (М.Сиротюк).*

**Не є однорідними членами речення**

Тягнуться до сонця і квітки, і трави, **віти кучеряві**, **гори голубі** (В.Сосюра)

**Однорідні члени бувають**

У повітрі коливались тонкі запахи **весни**, **життя, радощів** (О.Бердник)

**Непоширені**

**Поширені**

**Засоби вираження однорідності.**

**Інтонація**

**Сполучники сурядності**

**Способи поєднання однорідних членів**

**Лише інтонаційно**

**Інтонаційно та сполучниками**

***Підв’язала*** *осінь китиці червоні,* ***сіла*** *на коня (С.Бен).*

***Ні*** *голубого* ***неба, ні*** *димчатих* ***лісів –*** *нічого**я не бачив… (М.Хвильовий).*

**Повторювані слова**, які вживаються в реченні для підкреслення кількості предметів, тривалості дії, вираження емоційності, експресивності: *Квітки куплю в переході,* ***ніжну, ніжну*** *красу, радість в теплих долонях в дім* ***принесу, принесу*** *(О.Чубачівна).*

**Єднальні *і (й), та (і), і-і, ні-ні, ані-ані*** : ***Ні*** *сварок у них не було,* ***ні*** *бруду,* ***ні*** *клопоту (В.Винниченко).*

**Протиставні *а, але, та (але)***: *Я не скрипичний ключ,* ***а*** *журавлиний тобі над небом напишу (Л.Костенко)*

**Розділові *або, чи, або-або, чи-чи, то-то, не то-не то, чи то-чи то****:* ***Чи*** *дружина вірна,* ***чи*** *скорботна мати,* ***чи*** *сестра твоя шлють ті листи (О.Гончар).*

**Градаційні**: ***як-так і, не тільки – а й (але й), не лише – але й, якщо не – то, не стільки – скільки***: *Учитель не* ***стільки*** *вчив,* ***скільки*** *крутив за вуха (М.Коцюбинський)*

**Приєднувальні *та й, а також:*** *Ще в гімназії Борис займав провідне місце серед товаришів,* ***а також*** *учителів (І.Франко)*

**Повторювані однакові** форми, об’єднані частками ***не, так***: *хоч не хоч, писати так писати*; а також **сполучення з двох дієслів, одне з яких семантично неповне**: *візьму та й поїду* – такі сполучення вживаються в розмовному стилі.

**Стійкі сполучення з парними сполучниками**: *ні те ні се; і сміх і гріх; ні слуху ні духу.*

**ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ**

**Однорідними** називаються **означення**, які, перелічуючи споріднені ознаки, однаково відносяться до того самого пояснюваного слова і мають з ним безпосередній зв’язок.

*Запашна, співуча, гнучка і милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів – рідна мова… (О.Гончар).*

**Характеризують предмет з одного боку:**

*Двори стоять у хуртовині айстр. Яка* ***рожева*** *й* ***синя*** *хуртовина (Л.Костенко).*

**Вказують на різні споріднені ознаки** (позитивні або негативні риси, розміри предмета тощо): ***Легкий, святковий, випадковий****, він падав, йшов, переливавсь... (П.Мовчан).*

**Посилюють, уточнюють,** або **пояснюють** одне одного:

*Всі звели очі в дивні вигляди на Дніпро, на небо, то ніби* ***помальоване чудовими кольорами на заході****, то* ***сизе****, аж* ***чорне*** *за горою Царського садка (І. Нечуй-Левицький).*

**Пов’язуються сполучниками сурядності:**

*А з поля йшла, струнка* ***і*** *тонковида, ще несвідома чарівничих зваб, богиня квітів… (Л.Костенко).*

Вступають у **синонімічні, антонімічні** відношення:

***Тихі, ніжні*** *зорі спадали з неба … (Л.Українка) Слова дешеві?... Є і золоті, Так само є* ***чортівські*** *і* ***святі****. Старі,* ***беззубі****, рівно ж і* ***зубаті****, Є* ***заялозені****, так само і* ***крилаті*** *(С.Горлач).*

**Неоднорідними** називаються **означення**, які характеризують предмет з різних боків:

*Коло хатів у садках темніли купи вишень та стриміли*

***здорові старі дикі*** *груші. (І.Нечуй-Левицький).*

Кожне попереднє з неоднорідних означень стосується всього подальшого словосполучення, а не безпосередньо означуваного слова:

 ***Шалений*** *холодний вітер люто висвистував і завивав (І.Ле).*

Виражаються, як правило, сполученням якісного і відносного, якісного і присвійного прикметників:

*З води встає* ***прозорий вранішній*** *туман (В.Малик)*

***Одвічним, закуреним*** *шляхом просувається валка (М.Коцюбинський)*

*Високо серед неба стояв* ***ясний, блискучий, повний*** *місяць (І.Нечуй-Левицький).*

*І по обидва боки тих левад, на крутих косогорах, скрізь видно було* ***залиті***

***сонцем старі*** *садки (І.Нечуй-Левицький)*

***Золоті, прекрасні*** *мрії, незабутні дивні сни (О.Олесь)*

*Мамині руки –* ***щедрі, робочі*** *– втоми не знають з ранку до ночі (В.Грінчак).*

*Відчуває щирість сонця* ***голубий прозорий*** *день (С.Фомін)*

*Маяли над нами* ***жовті, голубі, червоні, сині*** *метелики.*

Однорідні характеризують предмет за однією ознакою (кольором, розміром тощо)

Неоднорідні характеризують предмет з різних боків

**Розрізняй однорідні та неоднорідні означення**

**Залежно**

**від семантики**

Між однорідними можна вставити

Між неоднорідними його вставити не можна

**Залежно**

**від можливості вставити сполучник *і***

**Залежно**

**від позиції щодо означуваного слова**

Якщо означення стоять після означуваного слова, то вони однорідні

**Залежно**

**від стилістичної ролі**

Означення-епітети завжди однорідні

**Якщо прикметник і дієприкметник (дієприкметниковий зворот) стоять поряд**

Означення однорідні, коли першим стоїть прикметник

**Означення вважаються однорідними, якщо друге і подальші означення конкретизують попереднє**

Означення неоднорідні, коли першим стоїть дієприкметник