Zapisz po stronie gramatyki.

Lekcja 30.04.2020 r.

Temat: **W labiryncie słów. Skrótowce**

1. Zapoznaj się z teorią na temat skrótowców. Jeśli masz taką możliwość, wydrukuj notatkę.

**SKRÓTOWCE**

**Skrótowce –** wyrazy utworzone z pierwszych liter, głosek lub sylab wielowyrazowych nazw instytucji, organizacji, urzędów, partii politycznych, np. PAN – *Polska Akademia Nauk.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typy | Składają się z: | Przykład i wymowa |
| **literowce**  | pierwszych liter skracanych wyrazów (czytamy je jak litery alfabetu i akcentujemy ostatnią sylabę) | SKS (es-ka-es) ­– *Szkolny Klub Sportowy* |
| **głoskowce** | pierwszych głosek skracanych wyrazów (czytamy je tak jak piszemy, ponieważ zwykle w środku zawierają samogłoskę) | PAN (pan) |
| **sylabowce** | początkowych sylab lub innych grup głosek skracanych wyrazów | Polfa (pol-fa) – *Polska Farmacja* |
| **skrótowce mieszane** | z kombinacji różnych powyżej omówionych elementów | CBOS (ce-bos) – *Centrum Badania Opinii Społecznej* |

* Skrótowce zapisujemy, używając wielkich liter każdego wyrazu z pełnej nazwy, np. MEN – *Ministerstwo Edukacji Narodowej*. Po literach nigdy nie stawiamy kropek.
* Przyimki i spójniki wchodzące w skład skrótowca piszemy małą literą, np. WSiP – *Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne*.
* W sylabowcach tylko pierwsza litera jest wielka.

**Odmiana skrótowców**

* Zawsze odmieniamy skrótowce, które wielką literę mają tylko na początku, np. Cezas – *Centrala Zaopatrzenia Szkół*.
* Nie odmieniają się skrótowce zakończone **w wymowie** na samogłoski e, o, u, i, np. PCK, NBP.
* Większość skrótowców odmienia się jak rzeczowniki (należy pamiętać, że po myślniku zapisujemy końcówkę fleksyjną), np. w ONZ-ecie, GUS-u, CBOS-ie, OBOP-em.
* W miejscowniku skrótowce zakończone na **t** piszemy małymi literami z wyjątkiem pierwszej.
Nie oddzielamy końcówki łącznikiem, np. NO**T** – w Nocie.

**Zasady użycia ze skrótowcem orzeczenia w czasie przeszłym**

1. W zdaniu skrótowiec zachowuje rodzaj i liczbę głównego wyrazu nazwy, np. GUS (*Główny Urząd Statystyczny*) ogłosił wyniki badań.
2. Jeśli skrótowiec jest zakończony w wymowie na spółgłoskę – stosujemy czasownik w lp r. męskim.

Jeśli skrótowiec jest zakończony w wymowie na samogłoskę – stosujemy czasownik w lp r. nijakim.

Przykład: WSP (*Wyższa Szkoła Pedagogiczna*) zorganizowała kurs.

 WSP (wu-es-p**e**) zorganizowało kurs.

 PAN (*Polska Akademia Nauk*) otworzyła nową bibliotekę.

 PAN (pa**n**) otworzył nową bibliotekę.

1. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 4, 5, 6 str. 79 – 81.