***Односкладні та двоскладні речення в документах***

Речення, граматична основа якого складається з одного члена (або підмета, або присудка), називається **односкладним**: *Надворі потемніло.*
Речення, граматична основа якого складається з двох головних членів (і підмета, і присудка), називається **двоскладним**: *Йдуть дощі.*
Залежно від того, який з головних членів присутній в реченні, односкладні речення поділяються на дві групи: *називні (головний член – підмет) і дієслівні (головний член – присудок).*

**1. Типи простих речень за способом вираження головних членів (*Двоскладні і односкладні речення*)**

Синтаксичний центр речення може бути виражений не тільки підметом і присудком, а й лише одним головним членом, який поєднує в собі значення і підмета, і присудка. Наприклад: 1. *Ой із-за гори та буйний****вітер віє****(Нар. творчість).* 2.*Прохолодою****повіяло****з лісу (М. Стельмах).*

Залежно від того, як виражено синтаксичний центр, розрізняють прості речення двоскладні і односкладні. Односкладні в свою чергу за значенням головного члена поділяються на односкладні особові, безособові і називні.

**2. Двоскладні речення**

**Двоскладним** називається речення, яке **має і підмет, і присудок або повинне їх мати.**

Наприклад, речення ***Листоноша стояв****, обдивляючись далекі обрії, Псьол і заріччя, кілька разів****крикнув одуд****,****пахли жита****(Ю. Яновський)* складається з трьох простих двоскладних речень.

Іноді якогось головного члена двоскладного речення може не бути, але його легко встановити з контексту. Наприклад, у реченні ***Лист****у вічність****пішов****разом із життям, як****світло****від давно згаслої одинокої зорі (Ю.Яновський)* друге просте речення теж двоскладне: у ньому пропущено присудок *іде* (*світло йде*), який встановлюється із змісту першого простого речення.

Якщо в реченні є підмет і будь-яка обставина, але нема присудка, то таке речення все одно двоскладне, бо обставина може стосуватися лише присудка, навіть якщо він пропущений. Наприклад, у реченні *Великий курінь над берегом Чорного моря (І.Карпенко-Карий)* є обставина *над берегом*, яка стосується пропущеного присудка *стоїть.*Тому таке речення є двоскладним неповним.

**3. Односкладні особові речення**

Односкладні особові речення поділяються на означено-особові, неозначено-особові і узагальнено-особові. В усіх їх діячем виступає особа (її навіть можна конкретно назвати), але мислиться вона в них по-різному.

**Односкладним означено-особовим** є речення, у якому на конкретну дійову особу (*я, ти, ми, ви*) вказує особове закінчення дієслова-присудка.

Головний член (присудок) у таких реченнях може бути виражений тільки дієсловами в 1-й і 2-й особах однини й множини дійсного та наказового способів:*кажу, кажеш, кажемо, кажете; скажи, скажімо, скажіть*.

Наприклад, речення: 1. ***Назриваю****в гаю запашного зілля, запашного зілля, вибуялих трав*. 2. *Блисками-пожежами небо****обмережимо****.* 3. ***Гори****вгорі, мій прапоре крилатий (3 тв. В. Чумака)* — односкладні означено-особові, бо в них, як того вимагають особові закінчення дієслів, можна підставити лише такі підмети: *я* (*назриваю*), *ми* (*обмережимо*), *ти* (*гори*).

Односкладні означено-особові слід відрізняти від неповних двоскладних, у яких підмет домислюється тільки з контексту. Наприклад: *Над морем****сидів****і****хитався****у болю,****дививсь****у беззоряну тьму. Про місто далеке, про хмари і поле каштани шуміли****йому****(В. Сосюра)* — перше речення неповне двоскладне: у ньому пропущено підмет *він*, який встановлюється за змістом другого речення.

**Неозначено-особовим** є односкладне речення, у якому дійова особа мислиться як хтось із певного кола людей. При потребі таку особу можна було б назвати.

Головний член (присудок) у таких реченнях буває виражений дієсловами в 3-й особі множини або, коли йдеться про минулий час, просто у формі множини.

Наприклад, речення: 1. *Валі****порадили****йти на роботу (Ю. 36анацький)*. 2. *А он****розпинають****вдову за подушне… (Т.Шевченко)* — неозначено-особові, бо дійова особа в них мислиться як: 1) хтось із Валиних знайомих; 2) хтось із чиновників царської Росії. Але хто саме — цього автори не повідомляють.

***Двоскладні і односкладні речення***

Неозначено-особове речення треба відрізняти від неповного двоскладного, у якому пропущено підмет, відомий з контексту. Наприклад: *Донбасівці стали годувати коней. Вогню****не розпалювали****(Ю. Яновський)* — у друге речення, щоб зрозуміти його, ми подумки вставляємо з першого речення підмет *вони*, тобто *донбасівці.* Поза контекстом це речення було б незрозуміле. Отже, це двоскладне речення, тільки неповне.

**Узагальнено-особовим** є односкладне речення, у якому дійовою особою може мислитися будь-хто з людей.

Головний член (присудок) у таких реченнях виражається різними способовими формами дієслова, найчастіше — у формі 2-ї особи однини.

Ці речення найчастіше вживаються в прислів’ях та приказках (які стосуються будь-кого з людей), наприклад: 1. *Здобудеш освіту, побачиш більше світу.*2. *Чесне діло роби сміло.* 3. *Навчай інших — і сам навчишся.* 4. *Заблудився між трьох дубів*.

Узагальнено-особові речення використовуються також у художній літературі, ніби залучаючи до описуваних подій і читачів, наприклад: 1. *Вистрілявши другу порцію набоїв, знову****біжите****до хати, знову****берете****набої (О. Вишня).* 2.***Прибігли****—****набили****патронташа,****взяли****два десятки в кишені — знову бігом на озеро (О. Вишня).*

Ці речення відрізняються від односкладних означено-особових тим, що сказане в них може стосуватися будь-кого з людей, тимчасом як в означеноособових повідомляється завжди про певних, конкретних людей.

**4. Безособові речення**

Безособові речення поділяються на власне безособові та інфінітивні.

**Власне безособовим**є односкладне речення, у якому дія або стан мисляться як незалежні від будь-якої особи.

Головний член (присудок) у таких реченнях буває виражений:

* безособовим дієсловом або особовим, що має безособове значення: 1. *Інеєм****окутало****скрізь дерева (С. Васильченко). Тим часом****розвиднялося, світало****(М Рильський)*;
* безособовою формою дієслова на –**но, -то**: 1. *Листоношу****було кинуто****на пісок… (Ю. Яновський). Дощ без устанку лив осінь і літо; луки****затоплено****, трави****побито****(П.Грабовський)*;
* прислівником або прислівником (зокрема і прислівниками *ні:де, ні:коли, ні:як*тощо з наголосом на першому складі) у поєднанні з неозначеною формою дієслова: 1. *В класі****тихо****, що чути, як муха летить (А.Свидницький)*. 2.*Як****любо йти****коханою землею і рідний вітер****пити****без кінця! (В. Сосюра). Випав сніг, сліду****ні-як сховати****(М.Шеремет)*;
* словами *нема* (*немає*), *не було, не буде*, при яких є додаток у родовому відмінку: 1. ***Немає****приповідки без правди (Нар. творчість).* *Де****нема****святої волі,****не буде****там добра ніколи (Т.Шевченко)*.

Підмета в таких реченнях нема і не може бути.

**Інфінітивним** називається односкладне речення, у якому йдеться тільки про дію.

Головний член (присудок) у такому реченні виражається неозначеною формою дієслова без будь-яких допоміжних слів: 1. *І несли ми сили наші, щоб****звалити****гніт віків (П. Грабовський).* 2. *Тут мені у даль****дивитися****, горизонт****вивчать****(М Шеремет)*.

**5. Називне речення**

**Називним** є речення, яке тільки називає предмет чи явище, але не вказує на дію.

Головний член (підмет) у такому реченні виражається іменником у називному відмінку, при якому можуть бути означення й додатки, але не обставини, наприклад: *Тривожних коней****храп****. Людей тяжкі****колони****. Снарядні****ящики****.****Бляшанки****бомб.****Харчі****. Могуче****рухання****військового огрому (М.Бажан)*.

Називне речення може починатися вказівними частками *ось, он*, наприклад: ***Ось****місяць, зорі, солов’ї (П. Тичина)*.

Якщо ж у реченні є будь-яка обставина, то це — двоскладне речення з пропущеним присудком (обставина завжди стосується присудка). Наприклад, речення *Над степом — небо (Ю.Мушкетик) —* двоскладне неповне: у ньому пропущено присудок *простирається*.

**Перевірте себе. *Двоскладні і односкладні речення***

Випишіть присудки із односкладних речень у чотири колонки залежно від того, з яких речень їх узято: 1) з односкладного означено-особового; 2) з неозначено-особового; 3) з узагальнено-особового; 4) з безособового. З двоскладних речень присудків не виписуйте.

*Здогадуюсь, про що ви думаєте. 2. Здається, мрії зломлено крило (Леся Українка). 3. Часом на городах знаходять давні скарби. 4. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога (Т.Шевченко). 5. Ой у полі жито копитами збито (Нар. творчість). 6. Дмись не дмись — волом не будеш*(випишіть тільки перший присудок)*. 7. Тим часом розвиднялося (М.Рильський). 8. Надворі світає; погас місяць (Т.Шевченко). 9. Заробив на сіль до оселедця. 10. Українці, бережімо незалежність! 11. Та ні:коли мені сидіти (Л.Глібов). 12. Чи у вас на весілля печуть коровай?*