S viacnásobným vetným členom Malá Danka a Robin plačú.

S prístavkom Danka, naša suseda, stále plače.

Rozvitá Malá Danka plače. Vonku prší.

Holá Danka plače. Prší

Priraďovacie – obidve vety sú hlavné, teda rovnocenné. Podľa spojky určíš druh súvetia, teda –

 zlučovacie: Najprv prídem domov, potom otvorím okno.

Odporovacie Prišiel, no nepozdravil sa.

Stupňovacie Nielen sa nepozdravil, ale i drzí bol.

Vylučovacie Prídeš či neprídeš?

Podraďovacie súvetie – jedna veta je hlavná a druhá vedľajšia, teda jedna nadradená a druhá podradená, vedľajšia veta je tá, kde je spojka: Neviem, prečo mám toto vedieť. Hlavnou sa pýtam a vedľajšou odpovedám. /Čo neviem?-prečo mám toto vedieť, teda ide o vedľajšiu vetu predmetovú, pretože na predmet sa pýtam otázkou čo?/

Jednoduché súvetie – 2 prísudky!!!

zložené súvetie – 3 a viac prísudkov

**Vety podľa zloženia –** rátam prísudky!!!

**Súvetie –** 2 a viac prísudkov

**Jednoduchá veta –** 1 prísudok

Neúplná – nevyjadrený podmet a prísudok

Boli sme pochválení.

Neslovesná alebo menná – Potraviny. Juj! Jana Eyrová

Slovesná – Prší. Hrmí. Zdá sa mi. Omína ma. Je pekne.

Úplná – vyjadrený podmet a prísudok

Všetci sa učíme.

dvojčlenné

Jednočlenné – vetný základ

Zvolacie – každá veta môže nadobudnúť zvolanie

Želacie – začínajú sa časticami : nech, aby, bárs by, bodaj by, kiežby

rozkazovancie

Zisťovacie – stúpavá melódia, odpovedáme **ANO/NIE,** napr.: Máš auto? 

**-**

Doplňovacie –klesavá melódia, začínajú sa opytovacím zámenom: Kto? Čo?, Prečo? Kde? Napr.: Prečo si to urobil?

opytovacie

**Vety podľa členitosti**

**Syntax**

**- skladba**

oznamovacie

**Vety podľa obsahu**