**NEPROMJENJIVE RIJEČI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prilozi** – izriču okolnosti glagolske radnje: mjesto, vrijeme, način | vrste priloga | pitanje – upitni prilog | Primjeri u rečenicama |
| mjesni | Gdje? Kuda? Kamo? Odakle? Dokle? | Moje su knjige **ovdje**, a tvoje **tamo**.  Otputovali su **daleko**. Baka živi **blizu.**  Pobjegli su **onuda**, a mi ćemo **ovuda**.  Sjest ću **sprijeda**, a ti sjedni **straga**. |
| vremenski | Kad? Otkad? Dokad? | **Jučer** sam bio u kinu, a **danas** ću učiti.  Reci **sada** ili **zauvijek** šuti.  **Svakodnevno** treba učiti.  **Jutros** su nas iznenadili gosti. |
| načinski | Kako? | Njegova je tajna otkrivene **slučajno**.  Koračao je **brzo** i **neprimjetno** nestao.  **Namjerno** je prozvala baš njega. |
| **Prijedlozi** - predlažu se imenicama i označuju odnose među riječima | | | Uđi **u** sobu i pospremi knjige **na** stolu.  Sjedni **za** stol i napiši zadaću **iz** matematike.  Prošao je **između** zidova **sa** svojim psom. |
| **Veznici** - povezuju riječi, skupove riječi i jednostavne rečenice u složenu | | | Rado čita pripovijetke**i** romane, **a** pjesme ne.  Učila je, **ali** nije naučila.  Kupit ću ti sladoled **ako** budeš dobar. |
| **Usklici** - služe za izricanje osjećaja, poticanja, odjeljujemo ih zarezom ili uskličnikom | | | **Hej**! Dođi brzo! **Pljus**, pao je u more!  **Hura**, idemo na izlet! |
| **Čestice** - služe za oblikovanje i preoblikovanje rečenica te iskazivanje odnosa govornika prema izrečenome | | | Jesam **li** vam to rekla? **Da**, rekli ste nam to.  **Evo**, to vam obećavam. |

**NEPROMJENJIVE RIJEČI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prilozi** – izriču okolnosti glagolske radnje: mjesto, vrijeme, način | vrste priloga | pitanje – upitni prilog | Primjeri u rečenicama |
| mjesni | Gdje? Kuda? Kamo? Odakle? Dokle? | Moje su knjige **ovdje**, a tvoje **tamo**.  Otputovali su **daleko**. Baka živi **blizu.**  Pobjegli su **onuda**, a mi ćemo **ovuda**.  Sjest ću **sprijeda**, a ti sjedni **straga**. |
| vremenski | Kad? Otkad? Dokad? | **Jučer** sam bio u kinu, a **danas** ću učiti.  Reci **sada** ili **zauvijek** šuti.  **Svakodnevno** treba učiti.  **Jutros** su nas iznenadili gosti. |
| načinski | Kako? | Njegova je tajna otkrivene **slučajno**.  Koračao je **brzo** i **neprimjetno** nestao.  **Namjerno** je prozvala baš njega. |
| **Prijedlozi** - predlažu se imenicama i označuju odnose među riječima | | | Uđi **u** sobu i pospremi knjige **na** stolu.  Sjedni **za** stol i napiši zadaću **iz** matematike.  Prošao je **između** zidova **sa** svojim psom. |
| **Veznici** - povezuju riječi, skupove riječi i jednostavne rečenice u složenu | | | Rado čita pripovijetke**i** romane, **a** pjesme ne.  Učila je, **ali** nije naučila.  Kupit ću ti sladoled **ako** budeš dobar. |
| **Usklici** - služe za izricanje osjećaja, poticanja, odjeljujemo ih zarezom ili uskličnikom | | | **Hej**! Dođi brzo! **Pljus**, pao je u more!  **Hura**, idemo na izlet! |
| **Čestice** - služe za oblikovanje i preoblikovanje rečenica te iskazivanje odnosa govornika prema izrečenome | | | Jesam **li** vam to rekla? **Da**, rekli ste nam to.  **Evo**, to vam obećavam. |