**Összefoglalás**

Az igékhez kapcsolódó kötött vonzatok és szabad bővítmények egyik csoportja a határozó és a határozó bővítményei, amellyel együtt a határozói részt alkotja.

határozói rész állítmány

pl. *Kérő kis fiának enged inni egyet*; határozó

A határozó kifejezhető ragos főnévvel, ragos névmással, névutós főnévvel és határozószóval. A határozói vonzatok adott beszédhelyzetben módosítják az ige jelentését.

Az állandó határozói vonzatok mindig ugyanazzal a raggal kapcsolódnak az igéhez és együtt képez- nek egy jelentésegységet.

A szabad bővítmények a mondatban kiegészítik az ige jelentését.

**Ismeretfelmérés**

1. Sorold fel, hogy milyen írói eljárásokkal teremti meg Eszter néni alakját Móricz Zsigmond a

*Február, hol a nyár?* című elbeszélésben!

**(10 pont)**

1. Jellemezd 10-12 mondatban az elbeszélésben szereplő anyát!

**(15 pont)**

1. Húzd alá a következő mondatok határozói részét, és helyettesítsd egy rokon értelművel!

**(10 pont)**

*Ezen a gyerekek még jobban kacagtak. Elvittem a kosarat nagy szívfájdalommal. Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.*

*Kérő kis fiának enged inni egyet. Körűl az apróság, vidám mese mellett.*

*Zörgős héju borsót, vagy babot szemelget*

1. Az alábbi idézetekből hagyd el a határozói bővítményeket, majd fogalmazd meg, hogy mi változott a szöveg jelentésében!

**(15 pont)**

*Kinálják erősen káposzta-levéllel. Homlokát letörli porlepett ingével:*

*Sötét arcredői elsimulnak szépen;*

*...egy már alszik épen, félrebillent fejjel, az anyja ölében.*