**Následující ukázky jsou z knihy Astrid Lindgrenové My z ostrova Saltkrakan:**

1. **Podtrhněte ve větách podměty a přísudky:**

Melker nakoukl dovnitř.

Tady žádná sova není.

V kamnech hučel oheň.

Venku šuměl déšť.

1. **Doplňte i/y:**

Melkerovi synové se po sobě podíval\_.

Tatínkovi vstoupil\_ do očí slzy.

Kdybyste potřeboval\_ s něčím pomoct, přijďte.

Hodiny ubíhal\_ a neobjevila se žádná loď.

Všichni seděl\_ tiše, jako by už ztratil\_ odvahu.

Vzadu se rozletěl\_ dveře a do deště vyběhla dívka.

Johan s Niklasem nemohl\_ usnout.

Krister byl zvyklý, že ho lidé měl\_ rádi.

1. **Doplňte do vět vhodné rozvíjející větné členy:**

Pes Bocman na Pelleho přátelsky zamžoural (Pks)\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ očima.

Kluci neradi opouštěli teplo světnice, aby se odebrali do svého podkrovního (Pum)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Puč) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za okny šuměl déšť.

1. **Podtržená slova určete jako větné členy:**

Ale Melker už byl za dveřmi. Uviděl v průčelí domu stát žebřík a hned si řekl, že pro tak pružného chlapíka jako je on, nebude žádný problém vylézt ke komínu. Kluci mu byli v patách, dokonce i Pelle. Ani největší pes na světě by ho neudržel v kuchyni, když se jeho tatínek chystá lovit sovy z komína. Také Tjorven, která si už zvolila Pelleho za svého kamaráda, i když zatím nic netušil, vyšla klidně ven na zahradu. Byla zvědavá, jestli se z výstupu na střechu vyklube nějaká legrace.

**Řešení**

1. **Podtrhněte ve větách podměty a přísudky:**

Melker nakoukl dovnitř.

Tady žádná sova není.

V kamnech hučel oheň.

Venku šuměl déšť.

1. **Doplňte i/y:**

Melkerovi synové se po sobě podívali.

Tatínkovi vstoupily do očí slzy.

Kdybyste potřebovali s něčím pomoct, přijďte.

Hodiny ubíhaly a neobjevila se žádná loď.

Všichni seděli tiše, jako by už ztratili odvahu.

Vzadu se rozletěly dveře a do deště vyběhla dívka.

Johan s Niklasem nemohli usnout.

Krister byl zvyklý, že ho lidé měli rádi.

1. **Doplňte do vět vhodné rozvíjející větné členy:**

Pes Bocman na Pelleho přátelsky zamžoural svýma očima.

Kluci neradi opouštěli teplo světnice, aby se odebrali do svého podkrovního pokoje.

Večer za okny šuměl déšť.

1. **Podtržená slova určete jako větné členy:**

Ale Melker už byl za dveřmi. Uviděl v průčelí domu stát žebřík a hned si řekl, že pro tak pružného chlapíka jako je on, nebude žádný problém vylézt ke komínu. Kluci mu byli v patách, dokonce i Pelle. Ani největší pes na světě by ho neudržel v kuchyni, když se jeho tatínek chystá lovit sovy z komína. Také Tjorven, která si už zvolila Pelleho za svého kamaráda, i když zatím nic netušil, vyšla klidně ven na zahradu. Byla zvědavá, jestli se z výstupu na střechu vyklube nějaká legrace.

uviděl – Př

pružného – (Jakého chlapíka?) – Pks

v kuchyni – (Kde by ho neudržel?) – Pum

sovy – (Chystá se lovit koho co?) – Pt4

klidně – (Jak vyšla?) Puz