**ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ**

Поєднуються з основним словом **підрядним зв’язком**

**Підрядні (власне)**

**відокремлені члени речення**

Поєднуються з основним словом

**уточнювальним зв’язком**

У реченні значення якогось із другорядних членів може посилюватися, виділятися за змістом та інтонаційно. Такий член речення називається **відокремленим**.

**Відокремлення** — це виділення одного із членів речення (як одиничного, так і з пояснювальними словами) за допомогою інтонації з метою надання йому певної самостійності.

Відокремлення може бути обов’язковим і факультативним (можливим, але необов’язковим).

**Порядок слів** (постпозиція чи препозиція)

**Обтяженість другорядного члена речення залежними словами**

(прикметникові, дієприкметникові, прислівни­кові та порівняльні звороти)

**Особливе смислове**

**наван­таження** (виділення) члена речення

**Загальні умови**

**відокремлення**

**Уточнювальна**

**функція** членів речення

**Уточнювальні**

**відокремлені члени речення**

Мають значення напівпредикативності, що виявляється в тому, що відокремлений член можна трансформувати в підрядну частину складного речення або в окреме просте речення, або в дієслово-присудок:

***Пригорнувши зелень трав****, до води дідусь припав (Муса Джаліль) –* ***Пригорнув зелень трав*** *і до води дідусь припав.*

***Оброшені зорями****, хати світилися проти місяця (М.Стельмах) – Хати світилися проти місяця,* ***бо були оброшені зорями****.*

Слугують для пояснення, конкретизації інших членів речення й не мають значення напівпредикативності: *В долині,* ***край лісу****, висить синя мла (М.Коцюбинський)*

Відокремлені члени речення за **семантико-граматичними** ознаками

**Відокремлюватися можуть тільки**

**другорядні члени речення**

**РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОЗНАЧЕННЯМИ**

Відокремленими можуть бути **непоширені** і **поширені**, **узгоджені** та **неузгоджені** означення, які у реченні виділяються зі смислового боку та інтонаційно.

**Відокремлення означень залежить**

Від того, якою частиною мови виражено означення та означуване слово

Від ступеня поширеності означення

Від позиції щодо означуваного слова

Від смислового навантаження означення

Постпозитивне означення, що має уточнювальний харак­тер: *Сонце таке сліпуче тут світить, ніби ти опинився на якійсь уже іншій,* ***ближчій до сонця,*** *планеті (О. Гончар).*

**Відокремлюються**

**узгоджені**

**означення у таких**

**випадках**

Якщо поширені узгоджені означення, виражені **дієприкметниковим або прикметниковим зворотом**, стоять **після** означуваного слова.

*Рятуй мене, врятуй мене, бо гине моя душа,* ***задивлена******в чужу*** *(Л.Костенко).*

*Вершини гір,* ***од снігу білі****, сліпучо сяють навкруги. (М.Луків).*

Якщо **два непоширені** означення стоять **після** означуваного **іменника**, особливо в тих випадках, коли перед іменником є вже означення:

*Чиїсь слова,* ***забуті, але милі****,*

*Над головою раз у раз літають (Б.Лепкий).*

Якщо **означення відірване** від означуваного **іменника:**

*Та серце вірить,* ***повне прохолоди****,*

*Дитячим неосіннім холодам (М.Рильський).*

Якщо означення має **додаткове обставинне** **значення:**

***Вимучені дорогою****, діти одразу ж заснули*

(Заснули *чому?* Бо були вимучені дорогою)

Якщо означення відноситься до особового займенника

*Ти ще виболюєш болем, ти ще роздерта на шматки,*

*та вже,* ***крута і непокірна****, ти випросталася для волі (В.Стус).*

Постпозитивні непоширені означення (два і більше), які належать до іменника чи займенника: *Вона прагнула повного щастя****, великого, красивого*** *(О.Гончар).*

Коли вони вживаються поряд з узгодженими:

*Висока могила-курган здіймається неподалік серед розриву хлібів, оборана, неторкана,* ***в сивих полинах*** *(О. Гончар).*

Якщо поширене неузгоджене означення стоїть після означуваного іменника: *Все щезло. Потому, як із туману почали випливати поважні мули,* ***в зелених чалмах і довгих халатах****, що сунулись тихо по хідниках... (М. Коцюбинський).*

**Неузгоджені означення відокремлюються**

Якщо неузгоджені означення виражені неозначеною формою дієслова (перед ними можна вставити **а саме**) і супроводжуються певною інтонацією: *Є лише одна честь –* ***надати допомог****у, є лише одна сила –* ***прийти на допомогу*** *(Р.У.Емерсон).*

Якщо відокремлені означення усередині речення, тире ставлять з обох боків: *І це бажання – ризикнути, спробувати – вгадувалося в очах у багатьох..* Після таких означень може бути замість тире кома, якщо згідно зі структурою речення має бути кома*. Не вирішувати питання –* ***бути чи не бути****, а діяти треба.*

**Тире при відокремлених означеннях**

Якщо означень кілька і вони стоять у кінці речення: *Я кину все. Я вірю в кілометри –* ***обвітрені****,* ***задихані і злі*** *(Л.Костенко).*

Якщо прикметники виступають у ролі присудка: *Ліс* ***стоїть******темний і сумний*** *(М.Рильський).*

Препозитивне поширене означення, якщо воно виражає лише означальне значення. ***І дощами вмиті*** *журавлі відлітають у тривожний дальній шлях* *(А.Малишко).*

Якщо відносяться до особового займенника в окличних реченнях: *О,* ***я щасливий****!*

Відносяться до неособового займенника: ***Стривожені усі*** *чекали результату аналізу.*

**Не відокремлюються означення**

**РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ПРИКЛАДКАМИ**

***Генетика як самостійна біологічна наука*** *сформувалася в ХХ столітті*

***Як творець, Шевченко*** *може бути для нас взірцем у всьому (О.Гончар)*

*Був там і* ***гімназист, на прізвисько Тупиця****;* ***Джон Пріс*** *із Лондона,* ***інакше Припаяй****, окрасу становив гімназії тієї (М.Рильський)*

*До нашого часу збереглася в Чернігові* ***Чорна могила****,* ***слов’янський курган Х століття****…*

*І прийде* ***вона, фея прекрасна****, темний смуток впаде їй до ніг (М.Крижанівська).*

***Старшина мінометної роти Вася Багіров*** *був з тих людей, що для них війна стала звичайною справою (О.Гончар).*

***Син бідного сільського титаря, Павло Грабовський*** *пізнав не тільки злидні…, а й сумовиту красу народної пісні*

*І світає, і смеркає, а* ***москаля, її сина****, немає, немає (Т.Шевченко)*

**Відокремлюватися можуть як поширені, так і непоширені прикладки; у реченні вони виділяються зі смислового боку та інтонаційно.**

Завжди відокремлюється поширена прикладка, що стоїть після іменника

Відокремлюється поширена прикладка, що стоїть перед пояснюваним іменником, має обставинний відтінок

Поширена прикладка, що стоїть перед іменником і має тільки означальне значення, не відокремлюється

Прикладки, які стосуються особового займенника, відокремлюються завжди, незалежно від позиції

Відокремлюється прикладка, виражена загальним іменником, стосується власної назви і стоїть після неї

Відокремлюється прикладка, що приєднується за допомогою слів *родом, на ім’я, так званий, інакше* тощо

Відокремлюються прикладки зі сполучником ***як***, якщо вони мають значення причини

Якщо прикладки зі сполучником ***як*** не мають значення причини, то комою не відокремлюються

*З-поміж письменників, яких вам доведеться читати, ви неодмінно запам’ятаєте Івана Багмута* ***– відомого українського письменника, лауреата премії імені Лесі Українки***

***Активний учасник великих історичних подій епохи*** *– Іван Ле став її чесним і правдивим літописцем*

*Мене познайомили з його батьком –* ***лікарем обласної лікарні****, матір’ю –* ***вчителькою біології*** *і сестрою -* ***старшокласницею***

*В’є гніздечко-рукавичку на лозині біля річки ремез –* ***пташка невеличка*** *(А.Камінчук). А хвиля –* ***дівчина мальована*** *– побігла, гей, життя, пожди (Д.Павличко).*

*Інші кущі –* ***жасмину****, розцвітаючи в середині червня, приходять на зміну бузку і вейгелі (З підручн.)*

*Великою популярністю користувалися кобзарі –*

***подружжя Корецьких з Кіровограда*** *(І.Цюпа)*

**Поширені і непоширені прикладки**

**можуть відокремлюватися *тире***

Якщо відокремлена прикладка має уточнювальне значення й перед нею можна поставити слово ***а саме***:

Якщо прикладка стосується одного з однорідних членів речення, то друге тире не ставиться

Якщо за умовами контексту в кінці відокремленої прикладки повинна стояти кома, то ставиться тільки перше тире

Якщо треба підкреслити самостійність прикладки (частіше в кінці речення)

Якщо поширена прикладка стоїть перед іменником і має обставинне значення

Якщо поширені прикладки мають у своєму складі розділові знаки

**РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ**

**Відокремлюватися можуть обставини, виражені одиничним дієприслівником, дієприслівниковим зворотом та іменниково-прийменниковими конструкціями**.

***Поспішаючи і не роздумуючи,*** *ми діємо в скрутних обставинах*

…*Полохливі язики полум’я то здіймалися в повітря, то падали ниць,* ***розвихрюючись, випалюючи довкола усе до чорного тла*** *(П.Оровецький).*

*Подивись тепер на матір, на свою Вкраїну,* ***що****,* ***колишучи****,* ***співала про свою недолю****,* ***що****,* ***співаючи****,* ***ридала****,* ***виглядала волю*** *(Т.Шевченко).*

*А ти стоїш на березі, а ти стоїш* ***вагаючись*** *(В.Гуртовенко).*

*Хлопчик сам собі посміхнувся,* ***зупинившись.***

*І коли дуне вітер, то дерева,* ***нагинаючись,*** *здаються живими (Є.Гуцало).*

**Не відокремлюється**

**Відокремлюється**

***Умови відокремлення обставини, вираженої дієприслівником***

***Одиничний дієприслівник***

**Перед дієсловом-присудком**

**Після дієслова-присудка, якщо не є обставиною способу дії**

**Якщо після дієслова є два і більше дієприслівників, які виконують функцію обставини способу дії, то і перед першим дієприслівником кома ставиться**

**Після**

**дієслова-присудка, якщо є обставиною способу дії**

**Якщо одиничний дієприслівник стоїть після сполучника, що стосується інших членів речення, то кома перед ним ставиться**

**Якщо дві обставини з’єднані єднальним сполучником, то між ними кома не ставиться**

***Дієприслівниковий зворот***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Відокремлюються*** | ***Не відокремлюються*** |
| Завжди перед дієсловом-присудком  ***А молодим бувши****, хто не захоплювався? (Іван Ле)* |  |
| Після дієслова-присудка, якщо не є обставиною способу дії і не входить до складу фразеологізму  *Перед ним відкривалась та жорстока і складна правда, яку часом він особисто відчував,* ***вдумуючись у зловісний і не завжди передбачуваний хід подій*** *(Натан Рибак).* |
| Після дієслова-присудка, якщо є обставиною способу дії або входить до складу фразеологізму  *Годі вже панами сидіти* ***згорнувши руки***  *(І.Нечуй-Левицький).* |
| Якщо дієприслівниковий фразеологічний зворот віддалений від дієслова присудка іншими словами, або стоїть перед ним, то комами виділяється  *Чіпка* ***пішов*** *додому,* ***повісивши голову****, про все, що чув, роздумуючи (Панас Мирний). І зовсім інша річ, коли він сам,* ***позичивши в Сірка очей, поспішає*** *до тебе на берег (О.Гончар).* |
|  |
|  | Якщо на початку стоїть підсилювальна частка і(й), то кома після неї не ставиться  ***І вибігши з хати, пішов*** *у садок (М.Коцюбинський).* |
| Якщо дієприслівниковий зворот стоїть після сполучника, що стосується інших членів речення, то кома перед ним ставиться  *Настечка* ***засвічує*** *каганець* ***і,******прикривши рукою****,* ***несе*** *його до столу (М.Стельмах)* | Якщо дієприслівниковий зворот приєднується за допомогою сполучників ***мов, немов, наче, неначе, нібито***  *Спокійно,* ***наче зважуючи кожне слово,*** *гетьман* ***заговорив*** *(Натан Рибак)* |
|  | Якщо дві обставини з’єднані єднальним сполучником, то між ними кома не ставиться  ***Ховаючись і все ще не отямившись****, солдат розповідав про себе (О.Гончар)* |

Якщо ж подібні обставини **не мають уточнювального значення**, то вони не відокремлюються: ***Там далеко під горами*** *смужкою блищить Дніпро (І.Нечуй-Левицький).*

Можуть відокремлюватися обставини, які уточнюють значення попередньої обставини: ***На протилежному боці*** *долини,* ***попід горбами****, чорнів обрідний безлистий ліс, а* ***внизу, в затишку,*** *жовтів широкий луг (В.Малик).*

***Відокремлені обставини,***

***виражені іменниково-прийменниковими конструкціями***

Обставини відокремлюються тоді, коли їх треба виділити серед інших членів речення і надати їм особливої смислової ваги: *Часом зривалися і глухо падали в тиші яблука й замерзали* ***там,******між мокрої трави*** *(В.Шевчук).*

Завжди відокремлюються обставини з допустовим зна­ченням, виражені іменником з прийменником *незважаючи на*:

***Незважаючи на дідову обіцянку****, перевіз не прибував (М.Коцюбинський).*

Обставини, виражені іменниками з прийменниками *у зв’язку з, залежно від, на відміну від, завдяки, внаслідок, з причин, за браком, згідно з, за згодою, відповідно до, на випадок* можуть відокремлюватися і не відокремлюватися, залежно від стилістичної функції звороту та наміру автора: ***Всупереч тим віщуванням*** *проходили грози (М.Рильський);* ***Всупереч зовнішній легковажності****, Люба напрочуд чесно уміла зберігати таємниці (О.Гончар).*

*Візьми олівець* ***замість ручки****;*

*Почергуй сьогодні* ***замість мене****.*

*І ніхто того не чув,*

*не знав й не бачив,*

***опріч Марка маленького***

*(Т.Шевченко);* ***Замість єднання та братерства між двома народами****, єзуїти в колегіях посіяли пекельну ненависть та ворогування (І.Нечуй-Левицький)*

**Відокремлені додатки**

Відокремлюються додатки, виражені зворотами зі значенням виключення, включення, заміщення, доповнення, що починаються словами ***крім, замість, за винятком, опріч, окрім, наприклад, навіть, включаючи, зокрема, особливо***

Якщо прийменник ***замість*** синонімічний до прийменника ***за*** або ***взамін***, то зворот не відокремлюється

**ВІДОКРЕМЛЕНІ УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ**

*Дніпро несе Тарасові здаля* ***з усіх-усюд*** *– поклони і привіти (П.Ребро).*

***Де-не-де поміж отими купинами*** *розкидані блакитні люстерка – то над силу дихають до неба замулені джерела (О.Гижа).*

*З-за пагорба виднілись невисокі* ***дерева чи кущі***

*Предметом вивчення лексикології є лексика,* ***або словниковий склад мови***

*А Джусиха –* ***їхня сусідка*** *– через дорогу сидить (Є.Гуцало)*

*Село Шевченкове,* ***Глухівського району, Сумської області***

*Цілий світ –* ***великий, до того незнаний*** *– розкрився тоді перед Ольгою (М.Олійник).*

*Весела****, хоч і втомлена****, Оксана радо зустрічала гостей*

*Останній сніг,* ***там бурий, там блакитний****, іще лежить в окопах і ярах (М.Рильський).*

*Великої шкоди завдають айсберги,* ***тобто плавучі крижані гори***.

З уточнюваними словами пов’язуються лише інтонаційно або інтонацією й пояснювальними словами

**Уточнювальні відокремлені члени речення конкретизують або пояснюють той член речення, з яким вони пов’язані однією синтаксичною функцією**

***Тобто, або, себто, зокрема, а саме, навіть, як-от, притому, наприклад***  тощо

**Відокремлюються**

Означення, що виступають уточненням до попереднього означення

Уточнювальні означення можуть приєднуватися за допомогою сполучників підрядності ***хоч, навіть, якщо***

Назви міст, сіл, областей, районів, що означають місцезнаходження або адресу, незалежно від порядку слів

Уточнювальні означення можуть виділятися і за допомогою тире для надання їм більшої смислової ваги

Уточнювальне значення можуть мати і прикладки. Вони відокремлюються комами або тире

Уточнювальні прикладки, що приєднуються сполучниками ***чи, або*** (в значенні ***тобто***)

Якщо сполучниками ***чи, або*** поєднують два однорідні члени речення, то між ними кома не ставиться

Уточнювальні обставини, виражені іменниками з прийменниками або прислівниками, виділяються комами або тире

Якщо подібні обставини не мають уточнювального значення, то комами не відокремлюються