**Схема морфологічного аналізу прикметника**

1. Аналізована словоформа.
2. Початкова форма (називний відмінок однини чоловічого роду).
3. Розряд за значенням (якісний, відносний, присвійний).
4. Ступінь порівняння (для якісних прикметників) та засоби його вираження, форма (синтетична (проста) чи аналітична (складена). Якщо прикметник вжитий у неступеньованій формі, то не потрібно утворювати ступені порівняння.
5. Форма прикметника: повна стягнена / нестягнена чи коротка.
6. Рід, число, відмінок (засоби вираження).
7. Група за кінцевим приголосним основи (тверда чи м’яка).
8. Синтаксична функція.
9. Морфемна будова і словотвірний аналіз.

**Вересневий** ранок **батьківською** рукою поклав на **русяву** голову **новенький**, із **солдатського** сукна картузик і покликав до школи (М. Стельмах).

**Вересневий (ранок)** – прикметник, поч. ф. – вересневий, відносний, ступенів порівняння не утворює, бо є відносним прикметником, повна стягнена форма, чол. рід, однина, виражається флексією -ий, синтаксично залежний від іменника **ранок,** називний відмінок, виражається флексією -ий, тверда група, у реченні виконує функцію означення, корінь – -**вересн**-, суфікс -**ев-**, закінчення -**ий,** спосіб творення – морфологічний, суфіксальний.

**Батьківською** (рукою) – прикметник, поч. ф. – батьківський, присвійно-відносний, у контексті присвійний, ступенів порівняння не утворює, бо є присвійним прикметником, повна стягнена форма, жін. рід, однина, виражається флексією -ою, синтаксично залежний від іменника **рукою,** орудний відмінок, виражається флексією -ою, тверда група, у реченні виконує функцію означення, корінь – -**бать**-, суфікси к-, -ів-, -ськ- закінчення -ою, спосіб творення – морфологічний, суфіксальний

 (На) **русяву** (голову) – прикметник, поч. ф. – русявий, якісний, ступенів порівняння не утворює, оскільки позначає колір волосся людини, повна стягнена форма, жін. рід, однина, виражається флексією -у синтаксично залежний від іменника **голову,**  знахідний відмінок, виражається флексією -у та прийменником **на**, тверда група, у реченні виконує функцію означення, корінь – -**рус**-, суфікс -**яв-**, закінчення -**у,** спосіб творення – морфологічний, суфіксальний.

**Новенький (**картузик**)** – прикметник, поч. ф. – **новенький**, якісний, ступенів порівняння не утворює, оскільки вжитий у формі суб’єктивної оцінки якості, на що вказує суфікс -еньк-, повна стягнена форма, чол. рід, однина, виражається флексією -ий, синтаксично залежною від іменника **картузик,**  знахідний відмінок, виражається флексією -ий, тверда група, у реченні виконує функцію означення, корінь – -**нов**-, суфікс -**еньк-**, закінчення -**ий,** спосіб творення – морфологічний, суфіксальний.

(Із) **солдатського** (сукна) прикметник, поч. ф. –солдатський, присвійно-відносний, ступенів порівняння не утворює, оскільки є присвійно-відносним прикметником, повна стягнена форма, середній рід, однина, виражається флексією –ого, синтаксично залежною від іменника **сукна,**  родовий відмінок, виражається флексією -ого та прийменником із, тверда група, у реченні виконує функцію означення, корінь – -**солдат**-, суфікс -**ськ-**, закінчення -**ого,** спосіб творення – морфологічний, суфіксальний.

**Методичні поради**

Для прикметника початковою формою є **називний відмінок однини чоловічого роду.** Якщоприкметник вжитий у реченні у формі вищого чи найвищого ступеня порівняння, то початковою формою для нього є вихідна форма прикметника (***н-д, молодший чи наймолодший – п.ф. молодий).*** Для аналізованих словоформ типу ***Миколину (книгу),* *Андрієву (хату), оксамитового (мережива), найважливішої (зустрічі****)* як початкову форму треба визначати ***Миколин, Андріїв, оксамитовий, важливий.***

При визначенні розряду прикметників за значенням (а особливо, коли вони належать до проміжних розрядів – відносно-якісних чи присвійно-відносних) обов’язково треба враховувати **контекстуальне** оточення, а, точніше означуваний іменник і значення іменника (позначає конкретний предмет чи абстрактний). Наприклад, окремо взяті прикметники батьківський, материнський, бузковий, вишневий, ведмежий, вовчий – багатозначні слова, їхня семантика дуже загальна, конкретизується тільки у зв’язку з іншими словами. Зіставимо такі словосполучення: ***батьківське піклування, батьківське майно, батьківська рука, батьківські збори.*** У першому випадку іменник має абстрактне значення, відповідно прикметник буде **якісним**, у другому і третьому словосполученнях прикметник вказує на належність предмета особі або ж вказує на частину тіла людини, такі прикметники будуть **присвійними.** В останньому прикладі прикметник разом з іменником збори вказує на ознаку за назвами осіб, що утворюють певний загал, і буде **відносним**.

Для **якісних** прикметників насамперед визначальним є творення ступенів порівняння, наявність специфічних суфіксів, а для **відносних** обов’язкова похідність їхньої основи, бо більшість із них, крім окремих випадків, походять від іменників, дієслів, прислівників (утворені суфіксальним, суфіксально-префіксальним способом) та прикметників (лише префіксальним способом) і можливість добору синонімічних прийменниково-відмінкових форм у непрямих відмінках (***джерельна вода*** – ***вода з джерела***) або підрядних речень (***перелітний птах – птах, який перелітає***).

**Присвійні** прикметники утворюються лише від іменників – назв істот (людей і тварин) за допомогою суфіксів -ів- (-їв-), -ин- (-їн-)та їх фонетичних варіантів -ов-, -ев- (-єв-) (***Василів, Василева; Григоріїв, Григорієва; Іллин, Іллина; Сонин, Сонина; Маріїн, Маріїна)***.

У називному і знахідному (якщо прикметник вживається з іменником-назвою неістоти) відмінках однини чоловічого роду присвійні прикметники мають коротку форму (***сусідів, дідусів, Настин, Надіїн***).

Кінцеві приголосні **/г/, /к/, /х/** перед суфіксом –ин, змінюються на **/ж/, /ч/, /ш/** (*дочка – доччин (-ина, -ине,-ині), Ївга – Ївжин (-ина, -ине, -ині), Одарка – Одарчин (-ина, -ине, -ині), сваха – свашин(-ина, -ине, -ині*).

Рід, число, відмінок прикметників залежить від іменника, з яким вживається прикметник, і визначається відповідними граматичними формами іменника, з яким узгоджується (***рання весна, вірного друга, індустріальне Запоріжжя***).

Повні нестягнені форми прикметники можливі лише у формах жіночого та середнього роду у називному та знахідному відмінках однини із закінченням -**ая(-яя), -ую(-юю), -еє(-єє) (***веселая, веселую; широкая, широкую; далекеє, щиреє, пізнєє)* та у формімножини з флексією -**ії** в цих самих відмінках (*веснянії, далекії*).

Коротка (не членна) форма властива переважно для якісних прикметників чоловічого роду, вони мають нульову парадигму (не змінюються): ***варт, винен, винуват, годен, готов, голоден, дрібен, жив, здоров, зелен, золот, красен, ладен, молод, певен, повен, повинен, славен, срібен, ясен*** тощо***.***

Група за відмінюванням у прикметнику визначається за формою Н.в. однини чоловічого роду: ***старий, мудрий, веселий весняний, мирний,*** ***приміський*** (**тверда група),** ***синій, осінній, мужній, вечірній*** (**м’яка група**).

Прикметники з основою на твердий шиплячий типу добріший, веселіший часто зараховують до мішаної групи, забуваючи, що в прикметники, на відміну від іменника такої групи немає. Отже, такі прикметники належать до твердої групи.

Складні прикметники з другою частиною -**лиций** (***яснолиций***, ***круглолиций, повнолиций***) та прикметник ***безлиций*** мають мішану систему відмінювання (але не групу).

При словотвірному аналізі студенти часто сплутують словотворчі та формотворчі афікси, а також способи творення прикметників. Наприклад, ***безводний, середземний, позакласний, закордонний*** і подібні розглядають як такі, що утворені префіксальним способом. Насправді ж такі лексеми творяться префіксально-суфіксальним способом за певною словотвірною моделлю, в основі якої лежить сполучення іменника з прийменниками (без води, серед землі, поза класом, за кордоном (***без-+-вод-+-н-+-ий*** і т.д.) або сполучення дієслова з часткою не ***(не осягнути – неосяжний)***