Az autó úgy rohant át a településen. Így járni egészséges.

Ekkor gyere ide!

Ráér akkor is hozzáfogni a munkához.



A **valóságos határozószók** önmagukban jelentéshordozó szavak. A névmási határozószók a szövegösz- szefüggésben nyerik el jelentésüket. Szerepük, akárcsak a névmásoké: a fölösleges ismétlés feloldása, a szövegbeli előre- és visszautalás biztosítása.

1. Helyettesítsd be a szövegbe az odaillő névmási határozószókat! Figyelj az igék tartalmára! Határozó- szók: eddig, ide, itt, innen, oda, ott, addig, onnan.

Arra kértelek, hogy hozd ............ a tányér süteményt, nem arra, hogy ............vidd. Ne gye-

re, mert sár van, inkább menj ............, ahol már felszáradt! Pont jön el a busz, úgyhogy

nem kell ................... gyalogolnod. Reggel korán indulunk ....................., és akkor jövünk vissza

. , amikor beesteledik.

**Az állandó határozói vonzatok**

1. Kapcsolj kérdőszót az alábbi kijelentésekhez, rákérdezve arra az információra, amelyre szükséged van a pontos megértéshez! Válaszolj a kérdésekre, kiegészítve a mondatokat!

Én kételkedem. Mi lelkesedtünk. Te bízol.

Lebeszélte.

Ő elbúcsúzik.

A szerelmes sokat gondol. A fiú szerelmes.



Az **állandó határozói vonzatok** mindig ugyanazzal a raggal kapcsolódnak az egyes igékhez, és az ige velük nyer teljes értelmet.

1. Idézd fel, még melyik mondatrész estében „kényszerített” az ige arra, hogy vonzattal kiegészítve tedd érthetővé!

**A határozó tömörítő szerepe**

1. Alakítsd át a következő összetett mondatok aláhúzott részét határozói résszé! Még külön mulattunk rajta, hogy ilyen vékony hurka is, kolbász is van a világon.

A sonka egész megijedt, hogy ha ezt a nagy kardot most belévágják, mi lesz belőle. A sárga lapátfogak úgy őröltek, hogy édesanyámat a hideg lelte.

A kisutcán majdnem odáig lehetett látni, ahol lakott, a nagy cserepes házig.