***Галоўныя і даданыя члены сказа (5 клас адказы)***

1.Граматычную аснову сказа ўтвараюць … … — … … .(галоўныя члены— дзейнікі выказнік).

2.Астатнія члены сказа з’яўляюцца … . (даданымі)

3.Дзейнік абазначае … (тое, пра каго або пра што гаворыцца ў сказе), і адказвае на пытанні … …

 (хто? што?)

4.Дзейнік выражаецца … ці … (назоўнікам ці займеннікам у назоўным склоне).

5.Выказнік называе … , … ці … (дзеянне, стан ці прымету дзейніка) і адказвае на пытанні: ………….(што робіць прадмет? які прадмет? хто такі прадмет? што такое прадмет?)

6.Выказнік часцей за ўсё выражаецца … (дзеясловам), але можа быць выражаны … (назоўнікам, прыметнікам або словазлучэннем).

7.Калі дзейнік і выказнік выражаны назоўнікамі ў форме назоўнага склону, то паміж імі ставіцца … (працяжнік).

8.Члены сказа, якія паясняюць дзейнік і выказнік і залежаць ад іх, называюцца … … …

(даданымі членамі сказа).

9.Да даданых членаў сказа адносяцца … ,…, … . (дапаўненне, азначэн-не і акалічнасць).

10.Дапаўненне — гэта … … (даданы член) сказа, які абазначае …(прадмет) і адказвае на пытанні … … (ўскосных склонаў).

11.У сказе дапаўненне выражаецца … ці … (назоўнікам ці займеннікам) і залежыць ад … (выказніка).

12.Пры разборы сказа дапаўненне падкрэсліваецца … (пункцірнай) лініяй.

13.Азначэнне — гэта … … (даданы член) сказа, які абазначае … … (прымету прадмета) і адказвае на пытанні … … … … … … … … (які? якая? якое? якія? чый? чыя? чыё? чые?)

14.Азначэнне звычайна выражаецца … ці … (прыметнікам ці займеннікам) і залежыць яно ад членаў сказа, выражаных … (назоўнікам).

15.У сказе азначэнне падкрэсліваецца … (хвалістай) лініяй.

16.Акалічнасць — гэта … … (даданы член) сказа, які абазначае …, …, …, … … (месца, час, прычыну, спосаб дзеяння).

17.Акалічнасць месца адказвае на пытанні … … … (дзе? куды? адкуль?); акалічнасць часу — на пытанні … … (калі? у які прамежак часу?); акалічнасць прычыны — на пытанні … … (чаму? па якой прычыне?); акалічнасць спосабу дзеяння— на пытанні … … (я к? я к і м ч ы н а м?)

18.У сказе акалічнасць залежыць ад … (выказніка) і выражаецца … … (назоўнікам з прыназоўнікам).

19.Пры разборы сказа акалічнасць падкрэсліваецца … … (штрых-пункцірам).

20.Да акалічнасцей, выражаных назоўнікам з прыназоўнікам, можна паставіць два пытанні — пытанне … … і … … . (ўскоснага склону і сэнсавае пытанне).

21.Пытанне ўскоснага склону дапамагае вызначыць ………….., (у форме якога склону ўжыты назоўнік),а сэнсавае — …………….. (якім членам сказа гэты назоўнік з’яўляецца).

22.Сказы, у склад якіх уваходзяць толькі дзейнік і выказнік, называюцца ………. (неразвітымі).

23.Сказы, у якіх, акрамя дзейніка і выказніка, ёсць даданыя члены сказа, называюцца…….. (развітымі).

24.Неразвітыя сказы могуць складацца толькі …………………. (з дзейніка або толькі з выказніка).

***Праверачная работа па тэме: «Галоўныя і даданыя члены сказа» (5 клас)***

***Дайце правільны адказ:***

1. Граматычную аснову сказа ўтвараюць — .

2. Астатнія члены сказа з’яўляюцца .

3. Дзейнік абазначае , і адказвае на пытанні .

4. Дзейнік выражаецца ці .

5. Выказнік называе , ці і адказвае на

пытанні: .

6. Выказнік часцей за ўсё выражаецца , але можа быць выражаны .

7. Калі дзейнік і выказнік выражаны назоўнікамі ў форме назоўнага склону, то паміж імі ставіцца .

8. Члены сказа, якія паясняюць дзейнік і выказнік і залежаць ад іх,

называюцца .

9. Да даданых членаў сказа адносяцца , , .

10. Дапаўненне — гэта сказа, які абазначае і адказвае на пытанні .

11. У сказе дапаўненне выражаецца ці і залежыць

ад .

12. Пры разборы сказа дапаўненне падкрэсліваецца лініяй.

13. Азначэнне — гэта сказа, які абазначае і адказвае на пытанні .

14. Азначэнне звычайна выражаецца ці і залежыць яно ад членаў сказа, выражаных .

15. У сказе азначэнне падкрэсліваецца лініяй.

16.Акалічнасць — гэта сказа, які абазначае .

17. Акалічнасць месца адказвае на пытанні ; акалічнасць часу — на пытанні ; акалічнасць прычыны — на пытанні ; акалічнасць спосабу дзеяння — на пытанні .

18. У сказе акалічнасць залежыць ад і выражаецца .

19. Пры разборы сказа акалічнасць падкрэсліваецца .

20. Да акалічнасцей, выражаных назоўнікам з прыназоўнікам, можна паставіць два пытанні — пытанне і .

21. Пытанне ўскоснага склону дапамагае вызначыць , а сэнсавае — .

22. Сказы, у склад якіх уваходзяць толькі дзейнік і выказнік, называюцца .

23. Сказы, у якіх, акрамя дзейніка і выказніка, ёсць даданыя члены сказа, называюцца .

24 . Неразвітыя сказы могуць складацца толькі .