-strnejo izražanje

-**le, samo, tudi, še, pa, res**

-RAZPOLOŽENJSKI – **oj, joj, uh, ah, o** (izgovorimo hitro, brez premisleka)

-POSNEMOVALNI – **čiv-čiv, hov-hov, hahaha**

-VELELNI – **mrš, šč**, …

~tvorijo stavke, ki jih imenujemo PASTAVKI 🡪

Joj! Kako sem se ustrašila

(za medmeti vedno pišemo ločila)

MEDMET

ČLENEK

-povezuje BESEDE, BESEDNE ZVEZE, STAVKE

-OBLIKA:

~enodelni (**in, pa, če, ko, ampak, bodisi, vendar,**

**toda, zato**,…)

~dvodelni (**ali-ali, bodisi-bodisi, ne-ne**, …)

-PRAVI VEZNIKI (**in, pa, če, kar** …)

-VEZNIŠKA BESEDA (**ki, kateri, kolikor, kakršen**) ~ zaimki v vlogi vezniških besed

VEZNIK

PRISLOV

PREDLOG

-stojijo pred samostalniško besedno vrsto / besedo

-določa v katerem sklonu mora biti samostalniška beseda, ki je za njim

**-K / H** 🡪 dajalnik (*k,g* – h *k*onju, h *g*ospodu)

**-NA** 🡪tožilnik, mestnik (na mizi)

**-Z / S** 🡪 orodnik

**-V** 🡪gibanje v notranjost ≠ **IZ** 🡪 ven

**-NA** 🡪 greš nekam na ≠ **Z / S** 🡪 dol

NEPREGIBNE BESEDNE VRSTE

-nam povedo okoliščine glagolskega dejanja

~**KRAJA** – kje, kam kod? 🡪 blizu, nikjer, tod, ponekod

~**ČASA** – kdaj? 🡪 včeraj, kmalu, zgodaj, zdaj, poleti, nikdar

~**NAČINA** – kako? 🡪 slabo, dobro, skromno, molče

~**VZROKA** – zakaj? 🡪 zato, nalašč, hote, namerno

-se ne sklanjajo

-nekateri (tvorjeni iz pridevniških besed) se stopnjujejo

-prislovne besede ~ nadomeščajo prislove

~ stalne besedne zveze