**Części mowy**

**Odmienne części mowy**

**Czasownik** – część mowy odmienna i samodzielna,

oznacza czynności i stany

Pytania: co robi?, co się z kimś/ czym dzieje?

Przez co się odmienia?

-  **liczby** (pojedyncza i mnoga)

- **osoby** l.p. 1. os. ja l.mn. 1. os. my

2. os. ty 2. os. ty

3. os. on/ona/ono 3.os. oni/one

- **tryby** oznajmujący (*myje, myjesz, myje, myjemy, mył, będzie mył*)

rozkazujący (*myj, niech myje, myjmy, myjcie, niech myją*)

przypuszczający (*myłbym, myłbyś, myłby, mylibyśmy, mylibyście*)

- **czasy** teraźniejszy (*myję, myjesz, myje, myjemy, myjecie, myją*)

przeszły (*myłem, myłam, mył, myła, myło, myliśmy, myłyśmy*)

przyszły prosty (*umyję, umyjesz, umyje*)

przyszły złożony (*będę mył, będę myła, będzie myło, będziemy myli, będziemy myły*)

- **strony** czynną (*myję, myją myli*)

bierną (*jestem myty, jest myty, są myci, były myte*)

zwrotną (*myję się, myjesz się, myje się, myłem się*)

- **rodzaje** l.p. męski l.mn. męskoosobowy

żeński niemęskoosobowy

nijaki

**Nieosobowe formy czasownika**

bezokolicznik – podstawowa forma czasownika zakończona na -ć (-ac, -ąć, -eć, -źć, -ść)

lub rzadziej na -c.

bezokolicznik w stronie biernej: *być branym, być kupionym*

bezokoliczniki w czasie przeszłym zakończone na -no, -to: *namalowano, wzięto*

**Podział czasowników**

1. ze względu na posiadane strony:

przechodnie (przechodzą ze strony czynnej na bierna i odwrotnie: *myć – być mytym*)

nieprzechodnie (nie mają form strony biernej: *jechać, iść*)

1. ze względu na aspekt

dokonane (informują, że czynność zakończyła się lub zakończy w przyszłości: *napisał, napisze*) – dk

niedokonane (informują, że czynność już się zakończyła lub zakończy w przyszłości: *pisze,* *będzie pisał, pisze*) – ndk

1. ze względu na odmianę

fleksyjne (odmieniają się przez osoby, liczby, rodzaje, tryby, strony i czasy)

niefleksyjne (jest ich kilka: *brak, należy, starczać, mdlić, ściemniać się*)

**Rzeczownik** - część mowy odmienna i samodzielna,

nazywa: osoby, zwierzęta, rośliny, przedmioty, pojęcia abstrakcyjne, zjawiska atmosferyczne

Pytania: kto? co?

Przez co się odmienia?

- przypadki Mianownik kto? co?

Dopełniacz: kogo? czego?

Celownik: komu? czemu

Biernik; kogo? co?

Narzędnik: (z) kim? (z) czym?

Miejscownik (o) kim? (o) czym?

Wołacz O!

-  **liczby**

pojedyncza (mały c*hłopiec, małego chłopca, o małym chłopcu*)

mnoga (*mali chłopcy, małych chłopców, z małymi chłopcami*)

**Według jakiej deklinacji się odmieniają?**

**- rzeczownikowej** (*chłopiec, chłopca, chłopcom*)

**- przymiotnikowej** (*leśniczy, leśniczego, leśniczemu, leśniczych*)

- w ogóle się nie odmieniają (*kiwi, menu, widzimisię*)

**Rzeczowniki nie odmieniają się przez rodzaje. Mają stały rodzaj. Określamy go na podstawie formy mianownika liczby pojedynczej. (ta *książka*, ten *zeszyt*, to *krzesło*).**

**Liczba rzeczownika**

**- pojedyncza**

**- mnoga**

**- podwójna –** odnosi się do par (dwoje oczu, oczyma, rękoma)

**- tylko liczby pojedynczej** *(poświęcenie, nadzieja, nienawiść, powietrze, żelazo, ropa, cement, szlachta, ptactwo, Ziemia, Litwa, Poznań, Wisła)*

**- tylko liczby mnogiej** (*drzwi, sanie, skrzypce, okulary, nożyce, urodziny, imieniny, chrzciny, andrzejki, dożynki, nieszpory, wczasy, dzieje, wakacje, ferie, wczasy, fusy, pomyje, zlewki, spaliny, otręby, państwo, wujostwo, gubernatorstwo, profesorstwo, Czechy, Tatry, Ateny, Katowice)*

**Podział rzeczowników**

**- pospolite:** (*poeta, pies, planeta, pomysł, burza)*

**- własne:** (*Mickiewicz, Reksio, Mars, Bałtyk, Rysy, Wrocław, Helsinki, Biblia*)

**- żywotne – (***ojciec, żubr, ufoludek, duch, diabeł)*

**- nieżywotne –(***upadek, wiatr, problem, rower, dąb)*

**- osobowe –** (*przyjaciel, brat, robotnik, Azjata)*

**- nieosobowe –** (*lew, dom, kwiat, samochód, przewrót*)

**- konkretne** – (*dziecko, Adam, stół, deszcz, gwiazda*)

- abstrakcyjne – (*śpiew, jazda, sen, szczerość, prawda, idea*)

**Przymiotnik** - część mowy odmienna i samodzielna,

oznacza: cechy osób i rzeczy (*wysoki, zielony, chudy*)

przynależność osób i rzeczy (=czyj ktoś jest, czyje coś jest *braterski, małpi, krajowy, warszawski)*

Pytania: jaki? jaka? jakie?

czyj? czyja? czyje?

który? która? które?

Przez co się odmienia?

- przypadki Mianownik kto? co?

Dopełniacz: kogo? czego?

Celownik: komu? czemu

Biernik; kogo? co?

Narzędnik: (z) kim? (z) czym?

Miejscownik (o) kim? (o) czym?

Wołacz O!

-  **liczby**

pojedyncza (*wesoły, polski, uczniowski*)

mnoga (*weseli, wesołe, polscy, polskie, uczniowskie*)

**Przymiotnik w M. L.p. przybiera końcówki:**

1. w r. męskim: -y//-i
2. w r. żeńskim: -a
3. w r. nijakim: -e
4. w r. męskoosobowym: -i//-y
5. w r. niemęskoosobowym: -e

- **rodzaje** l.p. męski (*wesoły*) l.mn. męskoosobowy (*weseli*)

żeński (*wesoła*) niemęskoosobowy (*wesołe*)

nijaki (*wesołe*)

**Stopniowanie przymiotników**

**stopień równy** (*mały*)

**stopień wyższy** (*mniejszy*)

**stopień najwyższy** (*najmniejszy*)

- **proste** – (*wesoły, weselszy, najweselszy*)

- **opisowe**

„w górę”– (*mokry, bardziej mokry, najbardziej mokry*)

„w dół” - (*mokry, mniej mokry, najmniej mokry*)

- **nieregularne** - (*dobry, lepszy, najlepszy; zły, gorszy, najgorszy*)

**Przymiotniki nazywające materiały nie podlegają stopniowaniu, np**: *drewniany, metalowy, gipsowy*

**Rzeczowniki odczasownikowe:** końcówki -ani, -enie

rozmawiać – **rozmawianie**

pytać **– pytanie**

oglądać - **oglądanie**

**Liczebnik** - część mowy odmienna i samodzielna,

oznacza: liczbę osób, rzeczy, zjawisk

ilość substancji, materiału

kolejność liczbową osób, rzeczy, zjawisk

wielokrotność

pytania: jaki? jaka? jakie?

który? (która? które? którzy?) z olei

**Przez co się odmienia?**

- **przypadki** - jeśli odpowiada na pytanie ile? i częściowo przez rodzaje

- przypadki, liczby, rodzaje (tak, jak przymiotnik) – jeśli odpowiada na pytania (który? jaki?)

(ile? ilu?) *dwa, dwaj, dwie, dwoje, pół, jedna trzecia*

(który z kolei?) *drugi, sto dwudziesty, dwutysięczny*

(jaki?) *podwójny, dwojaki*

**Podział liczebników:**

1. **główne** *(oznaczają liczbę czegoś, pytanie: ile?) pięć, dwadzieścia, sto*
2. **ułamkowe** *(oznaczają niepełną liczbę czegoś, pytanie: ile?) pół, półtora, jedna trzecia, trzy czwarte*
3. **zbiorowe** *(oznaczają liczbę osób różnej płci, istot niedorosłych, lub rzeczy, występujących parami) formy zbiorowe tworzą liczebniki od 2-99, pytanie: ile?, dwoje, czworo, dziesięcioro, dziewięćdziesiąt dziewięcioro*
4. **porządkowe (***oznaczają kolejność, pytanie: który z kolei w zapisie cyfrowym występują najczęściej z kropką np. 1. runda)*
5. **mnożne** *(oznaczają pomnożenie lub powtórzenie czegoś, pytanie: jaki?, przypominają przymiotniki) podwójny, potrójny, sześciokrotny, stokrotny*
6. **wielorakie** *(oznaczają różnorodność czegoś, pytanie: jaki, przypominają przymiotniki) dwojaki, trojaki, czworaki*
7. **nieokreślone** *(oznaczają przybliżoną liczbę przedmiotów, nie zostały utworzone od nazw cyfr, czasami zaliczane są do zaimków liczebnych) kilka, kilkoro, oboje, wiele, dużo, moc, mnóstwo, mało, niewiele, parę, trochę, odrobinę)*

**Liczebniki zbiorowe nazywają:**

1. **istoty młode i zakończone na -ę** *pięcioro niemowląt, dwoje bliźniąt, troje źrebiąt, dziesięcioro szczeniąt, ośmioro źrebiąt*
2. **osoby różnej płci** *oboje rodzice, dwadzieścioro kursantów, nas troje*
3. **nazywające rzeczy występujące parami** *dwoje oczu, dwoje uszu*
4. **występujące tylko w liczbie mnogiej** *troje drzwi, siedmioro wideł, dwanaścioro sanek*
5. **w niektórych utartych zwrotach frazeologicznych** *dziesięcioro przykazań, doktor obojga praw, Rzeczpospolita Obojga Narodów*

**Podział liczebników pod względem budowy:**

**- proste** *(oznaczają cyfry od 1 do 9, oraz liczby dziesięć, sto, tysiąc, milion, miliard) jeden, pięć, sto, tysiąc*

**- złożone** *(oznaczają pozostałe liczby, są zrostami piętnaście, pięćdziesiąt, pięćset)*

**jednowyrazowe:** *dwanaście, dwadzieścia, dwieście*

**wielowyrazowe:** *tysiąc sto czterdzieści pięć*

**Zaimek** - część mowy odmienna (oprócz zaimka przysłownego i samodzielna,

oznacza: to samo, co cześć mowy, którą zastępuje (tzn. rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, przysłówek)

pytania: takie same, jak część mowy którą zastępuje

- kto? co? – zaimek rzeczowny

- jaki? czyj? który? – zaimek przysłowny

- ile? który z kolei? – zaimek liczebny

- jak? gdzie? kiedy? – zaimek przysłowny

**Przez co się odmienia?**

**przez to samo, co część mowy, którą zastępuje:**

**- zaimek rzeczowny** przez przypadki i rodzaje

**- zaimek przymiotny –** przez przypadki liczby rodzaje

**- zaimek liczebny –** przez przypadki i rodzaje

**- zaimek przysłowny – nie odmienia się**

**Podział zaimków:**

1. **ze względu na zastępowaną część mowy:**
2. **rzeczowne:** *ja, my, on, oni, kto, coś, ktokolwiek, nikt, nic, ktoś, cokolwiek*
3. **przymiotne:** *mój, swój, nasz, sam, jakiś, taki, wszelki, żaden*
4. **liczebne:** *ile, ileś, tyle, wszystko*
5. **przysłowne:** *jakoś, wtedy, gdziekolwiek, kiedyś, tak, tutaj, nigdzie, nigdy, wszędzie, zawsze*
6. **ze względu na znaczenie**
7. **osobowe** *(wskazują osoby lub przedmioty, o których mów się w zdaniu) ja, ty, on, my, wy, oni, one i ich formy deklinacyjne*
8. **dzierżawcze** *(wskazują na przynależność do kogoś lub czegoś) mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, ich, swój*
9. **pytające** *(kto? co? jaki? który? czyj? ile? czego? gdzie? dokąd? skąd? jak? dlaczego?)*
10. **względne (***łączą zdanie podrzędne ze zdaniem nadrzędnym (są to te same wyrazy, co zaimki pytające*) *kto co jaki który czyj ile gdzie dokąd skąd jak dlaczego)*
11. **nieokreślone** *(wskazują na rzecz, osobę, cechę itp. bliżej nieokreśloną) ktoś, ktokolwiek, coś, cokolwiek, jakiś, pewien, niejeden, kiedyś, niekiedy, kiedykolwiek*
12. **wskazujące** *(wskazują na rzecz, osobę, cechę itp. będącą częścią otoczenia lub wspomnianą wcześniej) ten, tamten, ów, ta, to, taki, owaki, tu, tam, dotąd, tędy, wtedy*
13. **upowszechniające** *(wskazują na cały zbiór osób, przedmiotów, cech itp.) każdy, wszyscy, wszystko, wszelki, wszystek, zawsze, wszędzie, zewsząd)*
14. **przeczące** *(wskazują na brak jakiegokolwiek elementu zbioru osób, rzeczy, cech itp.) nic, nikt, żaden, nigdy, nigdzie, donikąd*
15. **zwrotny** *(wskazuje na wykonawcę czynności, który jest jednocześnie jej odbiorcą) się (sobie, siebie, sobą)*
16. **wzmacniający** *(służy do wzmocnienia innego zaimka, rzeczownika itp.) sam (sama, samo, same, sami*

**Nieodmienne części mowy**

**Przysłówek** - część mowy nieodmienna, ale samodzielna

funkcja: określanie czasownika (*pisać starannie, gotować smacznie*

rzadziej przymiotnika (*dużo wyższy*)

lub przysłówka (*bardzo uprzejmie*)

**Przysłówek wskazuje na okoliczności wykonania czynności takie, jak:**

**- sposób** *(czysto, stanowczo, pięknie)*

**- czas** *(dzisiaj, wczoraj, dawniej)*

**- miejsce** *(polami, górą, obok)*

**- stopień natężenia** *(bardzo, zbyt, ledwo)*

**Pytania:**

**jak?** w jaki sposób?

**gdzie?** skąd? dokąd? którędy?

**jak bardzo?** ile razy?

**Podział przysłówków:**

1. **sposobu - jak? w jaki sposób?** *(miło, ciekawie, wysoko, dwukrotne)*
2. **czasu – kiedy? jak długo? odkąd? od kiedy? do kiedy?** *(wczoraj, latami, wieczorem, wkrótce, od dawna)*
3. **miejsca –****gdzie? skąd? dokąd? którędy?** *(daleko, z dołu, polami, lasami)*
4. **stopnia i miary –** *jak bardzo? ile razy? (bardzo, ledwie, dwukrotnie)*

**Stopniowanie przysłówków**

**stopień równy** (*mało*)

**stopień wyższy** (*mniej*)

**stopień najwyższy** (*najmniej*)

- **proste** – (*wesoło, weselej, najweselej*)

- **opisowe**

„w górę”– (*mokro, bardziej mokro, najbardziej mokro*)

„w dół” - (*mokro, mniej mokro, najmniej mokro*)

- **nieregularne** - (*dobrze, lepiej, najlepiej; źle, gorzej, najgorzej*)

**Stopniują się przysłówki pochodzące od przymiotników, np:** *dobry – dobrze, mądry, mądrze*

**Nie stopniują się przymiotniki niepochodzące od przymiotników***, np: bardzo, całkiem ,wnet, dosyć*

**Przykłady trudniejszych przysłówków**

*akurat, bez wyjątku, byle gdzie, ciągle, ciurkiem, co chwila, co godzina, co najmniej, czasami, częstokroć, czym prędzej, dodatkowo, do dzisiaj, dość, dotychczas, gdzie bądź, godzinami, inaczej, i tym podobne, jako tako, już, lada moment, mimo woli, mniej więcej, na co dzień, na darmo, na niby, na przemian, najpierw, natenczas, niebawem, omal, pieszo, po dawnemu, trzykroć, tu i tam, wciąż, w okamgnieniu, za bardzo, za chwilę, z góry, z kretesem, znowu, zresztą, żywcem*

**Przyimek** - część mowy nieodmienna i niesamodzielna

**Wskazuje na stosunki:** przestrzenne *(****na*** *ulicy,* ***pod*** *stołem)*

czasowe *(****po*** *lekcjach,* ***we*** *wtorek)*

przyczynowe *(****z*** *miłości,* ***od*** *kłopotów)*

celowe ***(po*** *zakupy,* ***dla*** *satysfakcji)*

**Funkcja:** *w wypowiedzeniu określa stosunki podrzędne zachodzące między wyrazami samodzielnymi*

*Rozmawiałem* ***o*** *tobie.*

Przyimek „rządzi przypadkami”, tzn. wymaga użycia wyrazu, z którym się łączy w odpowiednim przypadku, np. dla + wyraz w D (dla przyjemności).

Podział przyimków:

1. proste: bez, dla, do, na, o, od, po, przy, u, w, z, za
2. złożone: poprzez (po + przez), spoza, (z + po +za), sprzed (z + przed), zza (z + za), podczas (pod + czas), zamiast (za + miast)

**Spójnik**- część mowy nieodmienna i niesamodzielna

wskazuje: na związki zależności między wyrazami lub zdaniami

Funkcja w zdaniu: łączy zdania lub jednorodne części zdania

Spójnik nie rządzi formą przypadków, czyli nie wpływa na zakończenie następującego po nim wyrazu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaje spójników** | **Uwagi** |
| 1. **Spójniki współrzędności** | Łączą zarówno samodzielne wyrazy w zdaniu, jak i zdania składowe w zdaniu złożonym. Przed Łącznymi, rozłącznymi i wyłączającymi nie stawiamy przecinka, jeśli się nie powtarzają. Przed pozostałymi stawiamy przecinek |
| łączne: i, oraz ,tudzież |
| rozłączne: lub, albo, bądź, czy |
| wyłączające: ani, ni |
| przeciwstawne: a, ale, lecz, jednak, zaś, natomiast, przecież, wszelako, wszakże, aczkolwiek, atoli, mimo to |
| wynikowe: więc, zatem, toteż, dlatego, przeto, to, toteż |
| synonimiczne: czyli, to jest, to znaczy, mianowicie |
| 1. **Spójniki podrzędności:**   Gdy, podczas gdy, dopóki, bo, bowiem, albowiem, ponieważ, gdyż, aby, by, żeby, ażeby, iżby, jeśli, jeżeli, jeśliby, jeżeliby, gdyby, choć, chociaż, chociażby, jakkolwiek, aczkolwiek, mimo że, skoro, że, iż. | Łączą zdania podrzędne z nadrzędnymi. W roli spójnika podrzędnego mogą wystąpić też niektóre zaimki względne, no.: **jak,** **kiedy, gdzie, ile**. Przed wszystkimi stawiamy przecinek. |

**Spójniki podwojone**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pary spójników** | **Przykłady** | **Uwagi** |
| 1. **powtórzone**   i….. i….  albo…… albo…..  ani…… ani……..  że…… że…….. | Lubię **i** ciebie, **i** jego, **i** was wszystkich.  **Albo** ktoś mówi prawdę, **albo** kłamie.  Nie mogę **ani** podpowiadać, **ani** ściągać.  Wiem, **że** mnie kochasz, **że** się dla mnie poświęcasz, **że** myślisz tylko o mnie. | Można powtarzać spójniki łączne, rozłączne albo wyłączające, a w celach stylistycznych ( choć rzadko) także inne. Przed każdym powtórzonym spójnikiem stawiamy przecinek. |
| 1. **skorelowane *(zestawione)***   jeśli…., to…  zarówno…., jak (i) …  dlatego….., że……  Nie tyle……, ile….. | **Jeśli** zdążę, **to** przyjadę.  Tańczyli **zarówno** dorośli, **jak i** dzieci.  Powiem ci tylko **dlatego, że** cię lubię.  Jesteś **nie** tyle sprytny, **ile** arogancki. | Członów tych zestawień **nie** **wolno** mieszać lub zastępować innymi *członami, np.: nie tyle….., co*…. (zamiast *ile*), *dlatego….., bo* (zamiast *że*), *tak…, jak i* (zamiast *zarówno…, jak i* ) |

**Partykuła**- część mowy nieodmienna i niesamodzielna

**Funkcja w wypowiedzeniu:** modyfikuje lub wzmacnia znaczenie innego wyrazu lub zdania

Spójnik nie rządzi formą przypadków, czyli nie wpływa na zakończenie następującego po nim wyrazu.

Partykuła może wchodzić w skład innej części mowy, np. czasownika: chciał**bym**, **niech** idą, zaimka: **byle** kto, kto**kolwiek.**

**Podział partykuł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ogólny** | **Rodzaje partykuł** | **Przykłady** | **Uwagi** |
| 1. **modyfikujące** | pytające: **czy, -li** | **Czy** lubisz jazz? Znasz**li** ten kraj? | Tworzą formy pytające. |
| twierdzące: **tak, zaiste** | Zjesz coś? **Tak**.  **Zaiste** masz rację. | Tworzą odpowiedzi twierdzące. |
| przeczące: nie, ani | **Nie** pójdę. **Ani** mi się śni. | Nadają wypowiedzi charakter przeczący. |
| przypuszczająca: **by (bym, byś, byśmy, byście)** | Przyszedł**bym**, gdy**bym** mógł. | Tworzą formy trybu przypuszczającego. |
| rozkazujące: **niech, niechaj, oby, bodaj** | **Niech** powie prawdę! **Oby** już to się skończyło. **Bodaj** cię gęś kopnęła. | Nadają wypowiedzi charakter rozkazu lub życzenia. |
| osłabiające: **chyba, może, bodaj** | **Chyba** się mylisz. **Może** masz rację. Mieszka tam **bodaj** od pięciu lat. | Osłabiają stanowczość wypowiedzi. |
| ograniczające: **tylko, jedynie, jeno, choćby, przynajmniej** | **Tylko** ty mnie rozumiesz. Dałbyś **choć** (**choćby**, **przynajmniej**) grosik. | Wskazują na ograniczenia (co do osób, rzeczy, czynności itp.) |
| nieokreślone: bądź, byle, lada, - kolwiek | Daj to komu **bądź**. połóż płaszcz **byle** gdzie. Przejmuje się **lada** czym. | Pozwalają nie wskazywać bliżej osób, rzeczy itp. |
| 1. **wzmacniające** | **-że** (przed spółgłoską), -**ż**, przed (samogłoską), **no, ci** | Zrób**że** to jeszcze dzisiaj! Có**ż** wam powiedział? Słuchaj **no**. A to **ci** dopiero historia. | Nadają wypowiedzi bardziej stanowczy charakter. |

**Pisownia partykuł**

|  |  |
| --- | --- |
| **Partykuły pisane z wyrazem poprzedzającym** | |
| łącznie: **-że, -li, -kolwiek** | skądże, dajże, ile, cóż, znaszli, ktokolwiek |
| łącznie lub rozdzielnie: (w zależności d wyrazu poprzedzającego): **by, nie** | Mówiłby, mówiliby, ale: mówiono by, niedobry, niepokój, ale: nie lepszy, nie czekaj, nie po polsku |
| rozdzielnie: wszystkie pozostałe partykuły | Czy znasz, niech zaczeka, aby nie padało, chyba wystarczy, byle jaki, to ci historia, weź no |

**Wykrzyknik** - część mowy nieodmienna, ale niesamodzielna

**Funkcja w wypowiedzeniu:** służy do wyrażania uczuć lub woli mówiącego albo naśladowania dźwięków wydawanych przez zwierzęta, ludzi lub przyrodę nieożywioną.

**Wykrzykniki nie są składnikami zdania.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaje wykrzykników** | **Przykłady** |
| emocjonalne (= wzmacniające uczucia) | a!, ha, ha! hi,hi!, cha, cha! chi,chi! hej! hejże! hola! hura! aaa! ach! aj! brr! o! och! ojej! olaboga! hmm! uff! o rety! |
| wolicjonalne (= wyrażające wolę) | cześć! serwus! halo! a sio! wio! stop! prr! won! |
| dźwiękonaśladowcze | bach! bęc! bim – bam! brzdęk! buch! bum! bzz! cap! chap! chaps! chlap! chlast! chlust!, ćwir! frr!, gę, gę! gul, gul! hau, hau! Hyc!, kap, kap! ko,ko! kukuryku! kwa, kwa! lu! pff! pi,pi! sss! stuk – puk! szur,szur! tfu!, tik – tak! tra, ta, ta! trach!, wit, wit! wrr! |
| apele | Ratunku! Na pomoc! Pomocy! Stop! |
| przekleństwa | Psiakrew! Psiamać! cholera! Do stu diabłów! |