* + - 1. Alakítsd át az alábbi mondatokban az igét úgy, hogy a tárgy kötött vonzat legyen!

*Mesét hallgatunk.*

*Ebédet esztek?*

*Verset írok.*

*Vársz valakit?*

* + - 1. Az előző feladat átalakított mondataiban bővítsd ki a tárgyakat egy vagy több bővítménnyel!
      2. A kapott mondatokban változtasd meg a szavak sorrendjét minden lehetséges módon, úgy, hogy ér- telmes mondatot kapj!
      3. Fogalmazd meg, hogy miben különbözik a kapott mondatok jelentése!

**Névmási alapú tárgy**

1. Mivel van kifejezve a tárgy a következő mondatokban? A kisgyerek szánkót húz.

Péter a szánkón húzza az öccsét. A fiúk egymást húzzák a szánkón.

A pályaőr felhúzta magát a fiúk neveletlensége miatt. Jancsi őt nem hajlandó húzni a szánkón.

A névmások főneveket helyettesítő szavak. Lehetnek személyes, visszaható és kölcsönös névmások. A visszaható névmás alakja a **maga**, kölcsönös névmásnak egyetlen alakja az **egymás**.



1. Milyen emberek azok, akik

csak magukat szeretik akik egymást szeretik akik magukat szidják akik egymást szidják akik magukat féltik akik egymást féltik

1. Sorold fel a visszaható névmás alakjait!
2. Mit csinálnak azok az emberek, akik: unják magukat

fésülik magukat mossák magukat verik egymást kiabálnak egymásra

1. Vizsgáld meg a kapott igék alakját! Válaszd le a toldalékot az igetövekről!