**Wyrazy złożone – budowanie nowych znaczeń**

**Wyrazy złożone** to takie, które powstają przez połączenie dwóch lub więcej samodzielnych wyrazów. Dzięki temu procesowi tworzymy nowe słowa, które mają zupełnie inne znaczenie niż wyrazy, z których powstały.

**Dlaczego tworzymy wyrazy złożone?**

* **Precyzja:** Pozwalają nam dokładnie opisać złożone pojęcia i przedmioty.
* **Zwięzłość:** Dzięki nim możemy wyrazić wiele informacji w jednym słowie.
* **Tworzenie nowych terminów:** Wyrazy złożone często pojawiają się w nowych dziedzinach nauki, techniki czy kultury.

**Rodzaje wyrazów złożonych:**

* **Złożenia:** wyrazy, w których poszczególne części zachowują swoją samodzielność i są połączone łącznikami (np. samochód osobowy, dom jednorodzinny).
* **Zrosty:** wyrazy, w których poszczególne części łączą się ze sobą tak ściśle, że trudno je rozdzielić (np. przedszkole, niedziela).
* **Zestawienia:** wyrazy, które powstają przez zestawienie dwóch rzeczowników w określonym porządku (np. jabłko piekło, kawałek tortu).

**Przykłady wyrazów złożonych:**

* **Złożenia:** niebieskooki, długopis, pociąg towarowy
* **Zrosty:** wszędzie, natomiast, wszakże
* **Zestawienia:** dom drewniany, chleb z masłem

**Złożenia** to wyrazy złożone, w których dwie podstawy słowotwórcze połączone są formantem zwanym wrostkiem: *-o-*, *-i-*, *-y-*.

Na przykład *wiercipięta* (wiercić + pięta). Odcinamy końcówkę fleksyjną w wyrazie wiercić, pozostaje nam *wierc* i do wyrazu *pięta* (drugiej podstawy słowotwórczej) dodajemy wrostek *-i-*.

Jeśli człony złożenia są równorzędne, należy zapisywać je z [**łącznikiem**](https://polszczyzna.pl/polskie-znaki-interpunkcyjne/), np. *biało-czerwony*. Jeżeli zaś jeden człon złożenia jest określeniem drugiego, złożenie takie należy zapisać łącznie, np. *niebieskooki*.

**Zrosty** to wyrazy złożone, które powstały z połączenia tematów słowotwórczych bez żadnych elementów łączących, bez formantu.

Na przykład *dobranoc*, *zmartwychwstanie*.

W środku zrostu znajduje się końcówka fleksyjna pierwszego wyrazu. Niektóre zrosty mają odmianę wewnętrzną: M. Krasn**y**staw, D. Krasn**ego**stawu. Dlaczego tak się dzieje? Słowa tworzące ten zrost pozostają w związku zgody. Odmiana wewnętrzna nie zachodzi, gdy słowa tworzące zrost pozostają ze sobą w związku rządu, np. M. ok**a**mgnienie, D. ok**a**mgnienia, C. Ok**a**mgnieniu

 **Zestawieniach**, czyli dwa odrębne wyrazy tworzące jedną nierozerwalną całość znaczeniową.

Na przykład *Kasprowy Wierch*, *wieczne pióro*.