**9. RAZRED**

**ŠOLSKO DELO NA DALJAVO (ponedeljek, 16. 3.–petek, 20. 3.) – 5 šolskih ur**

**UTRJEVANJE PRIREDIJ (1 ura - ponedeljek)**

**VRSTE PRIREDIJ – preglednica**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Priredje** | **Vezniki** | **Primeri (po smislu)** |
| **1.** | **VEZALNO PRIREDJE** | in, ter, pa | *Prišel je domov in poklical babico. (zaporedje)*  *Hodi in žvižga. (sočasnost)* |
| **2.** | **STOPNJEVALNO PRIREDJE** | ne – ne,  niti – niti,  ne le/ne samo – temveč tudi/ ampak tudi | *Niti ne vpraša niti ne pove.*  *Ni samo spremljal pohodnikov, ampak jih je tudi spodbujal.* |
| **3.** | **LOČNO PRIREDJE** | ali, ali – ali, bodisi – bodisi | *Ali bova šla drsat ali bova igrala šah?* |
| **4.** | **PROTIVNO PRIREDJE** | a, toda, vendar, pa, ampak, temveč, marveč | *Pozna me, vendar me nikoli ne pozdravi.* |
| **5.** | **SKLEPALNO PRIREDJE** | torej, zatorej | *Triglav je visok 2864 m, torej je najvišja slovenska gora.* |
| **6.** | **POJASNJEVALNO PRIREDJE** | saj, namreč, kajti, in sicer, to je (tj.) | *Pripravljen sem pomagati, in sicer v soboto.*  *Zaprli bomo, saj ves dan ni bilo gostov.* |
| **7.** | **POSLEDIČNO PRIREDJE** | zato | *Štipendija je obetavna, zato se zanjo poteguje več dijakov.* |

**REŠITVE – PRIREDNO ZLOŽENE POVEDI (DZ 2, str. 20–24)**

1. Sedem (povedi). Enajst (stavkov).

|  |  |
| --- | --- |
| **POVED** | **ŠTEVILO STAVKOV** |
| 1. | 1 |
| 2. | 1 |
| 3. | 2 |
| 4. | 2 |
| 5. | 2 |
| 6. | 1 |
| 7. | 2 |

NE

Pojasnilo: V besedilu se pojavi tudi podredno zložena poved, iz katere ne moremo tvoriti dve samostojni povedi (*Kadar le more, poprime tudi za fotografski aparat*.).

PODREDNO

Vprašanje po odvisnem stavku: Kdaj poprime (tudi za fotografski aparat)?

Vrsta odvisnika: časovni odvisnik.

Prepis dvostavčnih povedi, ki nimajo odvisnega stavka:

Iz Velenja je odšel na študij v Ljubljano in se nato ustalil na Gorenjskem.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V prostem času se spoprijema s stenami ali drvi s kolesom po gorah.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Svoje najboljše fotografije je obogatil z besedilom Igorja Škamperleta in jih izdal v knjigi Lastovičji let.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DA

Ponazoritev: Primer – Iz Velenja je odšel na študij v Ljubljano in se nato ustalil na Gorenjskem. ⭢ Iz Velenja je odšel na študij v Ljubljano. Nato se je ustalil na Gorenjskem. ⭢ Stavka iz dvostavčne povedi nista odvisna drug od drugega, zato ju lahko zapišemo kot samostojni povedi.

DA

To pomeni, da nista odvisna drug od drugega.

1. Priredno zložene povedi so iz enakovrednih stavkov. Zato v njih ne moremo določiti glavnega in odvisnega stavka.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | POVED | VEZNIK |
| – zaporedni dejanji | b) | in |
| – izbiro | e) | ali |
| – stopnjevanje | d) | ne le – temveč tudi |
| – pojasnilo/dokaz | f) | saj |
| – sklep/trditev | č) | torej |
| – nasprotje | a) | temveč |
| – posledico | c) | zato |

1. priredno, izbiro, sklep/trditev, posledico;

stopnjevalno, posledično



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POVED | VRSTA PRIREDJA | POVED | VRSTA PRIREDJA |
| a) | protivno | d) | stopnjevalno |
| b) | vezalno | e) | ločno |
| c) | posledično | f) | pojasnjevalno |
| č) | sklepalno |  | |

1. zato – posledica – posledično;

a/toda/ampak – nasprotje – protivno;

in/pa/ter – zaporedje – vezalno;

ali – izbira – ločno;

torej – sklep – sklepalno;

saj – pojasnilo – pojasnjevalno.

1. a, č, d, e, f, h, i

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PODREDNO ZLOŽENA POVED | VEZNIK | VRSTA PRIREDJA |
| a) | zato | posledično |
| č) | in | vezalno |
| d) | ne le – temveč tudi | stopnjevalno |
| e) | ali | ločno |
| f) | torej | sklepalno |
| h) | saj | pojasnjevalno |
| i) | vendar | protivno |

**POMIŠLJAJ** **(2 uri – torek, sreda)**

1. Pomišljaj.

Vezaj.

Pomišljaj.

NE

DA

DA

DA

DA

NE

DA

1. Pomišljaj je nekončno ločilo, ki je daljše od vezaja; ponavadi je dvodelen; tak pomišljaj je nestičen na levi in desni strani ter ga lahko zamenjamo z oklepajem ali z dvema vejicama. Včasih pa uporabljamo tudi enodelni pomišljaj (npr. *Odprto 8.00–20.00*); ta je stičen.
2. č  
   č  
   a
3. Enodelni stični pomišljaj pišemo namesto predlogov *od … do …*; zato ga imenujemo predložni pomišljaj.
4. 200–220, 2–3, 25–30, 3–4, Ljubljana–Vrhnika
5. v letih od 2006 do 2010, od 800 do 3000, od Ljubljane do Zagreba, od 33 do 93, od 100 do 150
6. ~~od~~ 10.00–14.00 ali od 10.00 do 14.00  
   Ljubljana–Trebnje  
   2001–2009   
   34,00–41,70  
   Ježica–Brod

STIČNI POMIŠLJAJ

1. V P  
   V P  
   P V
2. b, č, č, a
3. Ta obisk je potrdil dobre slovensko-kitajske stike. vezaj  
   Med božično-novoletnimi prazniki bomo smučali na Voglu. vezaj  
   Ali so se že zgradili železniško progo Trst–Divača? pomišljaj

**TRI PIKE** **(1 ura – četrtek)**

1. b
2. Če tri pike zaznamujejo nedokončano poved, jih pišemo stično/nestično.
3. nedokončana beseda  
   nedokončana poved  
   nedokončana poved   
   nedokončana beseda

Tri pike so napisane stično, ker zaznamujejo nedokončano besedo; nestično pa so zapisane, ker zaznamujejo nedokončano poved.

1. S tremi pikami zaznamujemo nedokončano poved ali besedo. Tri pike, ki zaznamujejo nedokončano poved, pišemo nestično. Tri pike, ki zaznamujejo nedokončano besedo, pa pišemo stično.
2. Veselim se, da … (nestično pisanje)  
   Rad te imam, ker … (nestično pisanje)  
   Molči, drugače … ✓  
   Nagrado bo dobil za prizadevno delo, požrtvovalnost … (nestično pisanje)
3. Mi o volku, volk iz … (nestično pisanje) gozda.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
   Kdor hitro da, dvakrat … da.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
   Rana ura, zlata … ura.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
   Ti očeta do praga … (nestično pisanje) , sin tebe čez prag.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Po smislu. Bodi pozoren, da si tri pike pri nedokončanih povedih napisal nestično.

**PREVERI SVOJE ZNANJE** **(1 ura – petek)**

1. Janja rada poje, a/toda/vendar/ampak nima posluha.   
   Poleti bomo občudovali Škocjanske jame ali pa bomo mogoče obiskali živalski vrt.   
   Starejši tekač je bil najhitrejši maratonec, saj je prvi pritekel na cilj.  
   Micka je zmagala na literarnem natečaju, torej je nadarjena pesnica.   
   Sosedov pes je zalajal in stekel za neznancem.  
   Pločniki so bili poledeneli, zato so ljudje hodili previdno.   
   Ne samo da ni bil priden, ampak tudi ni bil pošten./Ne le da ni bil priden, temveč tudi ni bil pošten.
2. sklepalno priredje  
   pojasnjevalno priredje  
   stopnjevalno priredje

protivno priredje

1. Imam vročino, zato ne morem na trening.
2. Č E F
3. Ne da bi jo vprašal, mu je povedala za dogodek. Prodali so toliko sadja, kot so pričakovali, da ga bodo. Ni samo spremljal pohodnikov, ampak jih je tudi bodril. Pripravljen sem vam pomagati, in sicer v soboto. Mačka ima ostrejše kremplje kot pes. Povodni mož in Urška sta zaplesala, kot bi ju nosil vihar. Medtem ko sem bil v trgovini, me je doma iskala teta.
4. V  
   P  
   P
5. C