DIKTANTAI

**Raidžių/garsų diktantai**

 Pradedantieji mokytis lietuviško rašto privalo susipažinti su lietuvių kalbos raidėmis ir garsais. Žinoma, jiems jau bus pažįstamos anglų, vokiečių ar kitos kalbos, kuri skamba jų gyvenamoje aplinkoje, mokykloje, raidės ir garsai. Mokytojas remsis tomis mokinių žiniomis. Tačiau lietuviškų rašmenų ir garsų įtvirtinimui, skaitymo proceso supratimui prireiks daug pratybų. Be kitokių pratybų, tam gali pasitarnauti įvairūs diktantai. Kadangi kiekvieno elementoriaus arba mokytojo pasirinktos skaitymo/rašymo mokymo sistemos raidžių seka gali skirtis, čia nesudaroma atskirų raidžių/garsų diktantų, o pateikiama medžiaga, iš kurios mokytojas nesunkiai atsirinks jam reikalingus pavyzdžius.

 **Spausdintinių raidžių diktantai**

 Mokytojas privalo taisyklingai diktuoti raidžių pavadinimus, o jie gali įvairuoti arba turėti du variantus. Štai raidės **A a** ir **E e** žymi ir ilguosius **[a˙]** bei **[e˙]**, ir trumpuosius **[a]** bei **[e]** garsus, todėl diktuojant galima tarti ir vienaip, ir kitaip. Ar mokyti priebalsių pavadinimų (**bė**, **cė** ir t. t.), paprastai sprendžia mokytojas. Šiame raidžių sąraše pateikiami visi galimi variantai. Priebalsės diktuojamos kaip kietai tariami garsai **[b] [d]** ir t. t., išskyrus **[j’]**, kuris visada tariamas minkštai, arba įprastais pavadinimais **bė**, **dė** ir t. t. (juose priebalsiai tariami minkštai **[b’ė] [d’ė]**. Žymint garsus naudojama tradicinė lietuvių kalbos transkripcija (Dabartinė lietuvių kalbos gramatika. Ketvirtoji pataisyta laida. V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. P. 17−19), tik ji supaprastinta – priebalsių pavadinimuose nežymimas priebalsio minkštumas ir balsio ilgumas, nenaudojami transkripcijos ženklai priebalsiams **c** ir **č**).

Tikslai:

 • padėti pažinti raides (įsidėmėti spausdintinių raidžių formas), grafinį vaizdą susiejant su raidės pavadinimu, o ypač su garsu;

 • padėti lengviau įsisavinti skaitymo procesą – išmokti skaityti;

 • mokytis rašyti spausdintinėmis raidėmis (jeigu toks tikslas keliamas);

 • lavinti rankos judesius, akių koordinaciją;

 • ugdytis dėmesį, atmintį, atidumą, kruopštumą.

 Šeštadieninėse lituanistinėse mokyklose vaikai mokomi rašyti spausdintinėmis raidėmis, todėl gali būti rašomi **spausdintinų didžiųjų raidžių diktantai** arba **spausdintinių mažųjų raidžių diktantai** bei mišrūs – **spausdintinių didžiųjų ir mažųjų raidžių diktantai**. Tikriausiai mokiniai jau moka rašyti anglų ar vokiečių kalbos spausdintines raides. Tokiu atveju jiems reikės tik įsidėmėti minėtų kalbų ir lietuvių kalbos raidžių skirtumus. Diktuojant visų šių tipų diktantus būtina taisyklingai įvardyti raidę: pasakyti jos garsą arba raidės pavadinimą (kaip mokytojas pasirinks) – apie tai jau rašyta įžangoje. Labai svarbu, kad pradedantieji mokytųsi skirti panašias raides, didžiąją ir mažąją raidę.

 **Lietuvių kalbos abėcėlės spausdintinės raidės**

 Sutartiniai ženklai:

Raidė **laužtiniuose skliausteliuose** žymi **garsą** **[a]**, **[b]** ir t. t.

**Taškas** raidės viršuje dešinėje pusėje žymi **garso ilgumą** **[a˙] [e˙] [i˙]** ir t. t. (reikia tarti ilgai).

|  |  |
| --- | --- |
| **A** [a arba a˙] didžioji, **a** [a arba a˙] mažoji **Ą** [a˙] **no**sinė didžioji, **ą** [a˙] **no**sinė mažoji**B** [b arba bė] didžioji, **b** [b arba bė] mažoji**C** [c, cė] didžioji, **c** [c, cė] mažoji**Ch** [x, ha] didžioji, **ch** [x, ha] mažoji**Č** [č, čė] didžioji, **č** [č, čė] mažoji**D** [d, dė] didžioji, **d** [d, dė] mažoji**Dz** [dz, dzė] didžioji, **dz** [dz, dzė] mažoji**Dž** [dž, džė] didžioji, **dž** [dž, džė] mažoji**E** [e arba e˙] didžioji, **e** [e arba e˙] mažoji**Ę** [e˙] **no**sinė didžioji, **ę** [e˙] **no**sinė mažoji**Ė** [ė – tariame ilgai] didžioji, **ė** [ė] mažoji**F** [f, ef] didžioji, **f** [f, ef] mažoji**G** [g, gė] didžioji, **g** [g, gė] mažoji**H** [h, ha] didžioji, **h** [h, ha] mažoji**I** [i] trumpoji didžioji, **i** [i] trumpoji mažoji**Į** [i˙] **no**sinė didžioji, **į** [i˙] nosinė mažoji**Y** [i˙] ilgoji didžioji, **y** [i˙] ilgoji mažoji | **J** [j’, jot] didžioji, **j** [j’, jot] mažoji**K** [k, ka] didžioji, **k** [k, ka] mažoji**L** [l, el] didžioji, **l** [l, el] mažoji**M** [m, em] didžioji, **m** [m, em] mažoji**N** [n, en] didžioji, **n** [n, en] mažoji**O** [o˙] didžioji, **o** [o˙] mažoji**P** [p, pė] didžioji, **p** [p, pė] mažoji**R** [r, er] didžioji, **r** [r, er] mažoji**S** [s, es] didžioji, **s** [s, es] mažoji**Š** [š, eš] didžioji, **š** [š, eš] mažoji**T** [t, tė] didžioji, **t** [t, tė] mažoji**U** [u] trumpoji didžioji, **u** [u] trumpoji mažoji**Ų** [u˙] **no**sinė didžioji, **ų** [u˙] **no**sinė mažoji**Ū** [u˙] ilgoji didžioji, **ū** [u˙] ilgoji mažoji**V** [v, vė] didžioji, **v** [v, vė] mažoji**Z** [z, zė] didžioji, **z** [z, zė] mažoji**Ž** [ž, žė] didžioji, **ž** [ž žė] mažoji |

**Garsų diktantai**

Garsų diktanto metu mokytojas diktuoja garsus (ne raides!), o mokiniai tuos garsus užrašo atitinkamais ženklais – raidėmis. Dažniausiai garsų diktantai rašomi mažosiomis raidėmis, nes rašytinėje kalboje vyrauja mažosios raidės. Tačiau garsų diktantai gali būti ir spausdinami kompiuteriu, dėliojami iš turimų raidžių kortelių, plastikinių ar kitokių raidžių, rašomi spausdintinėmis didžiosiomis ar mažosiomis raidėmis.

Labai svarbu, kad mokytojas aiškiai, taisyklingai diktuotų lietuvių kalbos garsus, ypač skirtų ilguosius ir trumpuosius garsus **[i]** **[i˙]** ir **[u]** **[u˙]**, garsus **[e]** ir **[ė]**, dvibalsius **[ie]**, **[uo]** nuo balsių **[ė]**, **[o]**. Primename: **taškas** raidės viršuje dešinėje pusėje žymi **garso ilgumą**

Ilgasis balsis tariamas dvigubai ilgiau už trumpąjį!

Kai kurie lietuvių kalbos garsai gali būti žymimi dviem raidžių poromis:

 [a˙] žymimas A a ir Ą ą,

 [e˙] – E e ir Ę ę,

 [i˙] – Į į ir Y y,

 [u˙] – Ų ų ir Ū ū.

Lietuvių kalboje yra du atvejai, kai skirtingi balsiai gali būti žymimi ta pačia raide:

[a˙] ir [a] raidėmis A a (ir rašytinėmis) (pvz., *vasara, lašas* ir pan.),

[e˙] ir [e] raidėmis E e (ir rašytinėmis) (pvz., *veda, ves* ir pan.).

Kaip jau minėjome, diktuojant priebalsius jie paprastai tariami kietai, išskyrus garsą **[j’]** – jis lietuvių kalboje visada minkštas. Tačiau galimas ir eksperimentas – greta kietojo priebalsio kartais galima padiktuoti ir minkštai tariamą priebalsį – jis bus žymimas ta pačia raide kaip ir kietasis (gali atsitikti ir taip, kad mokiniai prie minkštojo priebalsio parašys ir priebalsių minkštumo ženklą).

**Atskirų garsų diktantai**

 Tikslai:

 • padėti **suvokti garso ir raidės santykį** – kiekvienas kalbos garsas žymimas atitinkamomis raidėmis (didžiąja arba mažąja raide);

 • lavinti foneminę klausą – mokytis girdėti ir atpažinti kalbos garsus;

 • mokytis rašyti mažąsias ir didžiąsias raides;

 • padėti lengviau įsisavinti skaitymo procesą – išmokti skaityti;

 • dėti fonetinės rašybos pamatus;

 • lavinti rankos judesius, akių koordinaciją;

 • ugdytis dėmesį, atmintį, atidumą, kruopštumą.

Garsų diktantai, kaip ir raidžių, sudaromi pagal konkretaus elementoriaus raidžių mokymosi seką, todėl mokytojas pats pasirenka, kuriuos garsus diktuoti. Kad mokytojui būtų lengviau pasirinkti diktuojant, kalbos garsai suskirstyti į *balsius, priebalsius, dvibalsius*, nors su šiais terminais mokiniai ir nesupažindinami. *Mišrieji dvigarsiai* neišskiriami ir traktuojami kaip du garsai.

**Lietuvių kalbos garsai**

*Balsiai:*

[a] [a˙] [e] [e˙] [ė] [i] [i˙] [o] [o˙] [u] [u˙]

*Priebalsiai:*

[b] [b’] [c] [c’] [č] [č’] [ch] [ch’] [d] [d’] [dz] [d’z’] [dž] [d’ž’] [f] [f’] [g] [g’] [h] [h’] [j’] [k] [k’] [l] [l’] [m] [m’] [n] [n’] [p] [p’] [r] [r’] [s] [s’] [š] [š’] [t] [t’] [v] [v’] [z ] [z’] [ž] [ž’]

*Dvibalsiai:*

[ai] [au] [ei] [ui] [ie] [uo] (gali būti tariami tvirtapradiškai ir tvirtagališkai)

**Garsų, tariamų žodžiuose, diktantai**

Tikslai:

 • įtvirtinti garsinės analizės gebėjimus, lavinti foneminę klausą – mokytis girdėti ir atpažinti kalbos garsus žodžiuose;

 • dėti fonetinės rašybos pamatus;

 • mokytis rašyti mažąsias ir didžiąsias raides;

 • padėti lengviau įsisavinti skaitymo procesą;

 • lavinti rankos judesius, akių koordinaciją;

 • ugdytis dėmesį, atmintį, atidumą, kruopštumą.

1. Užrašyti **pirmą** **žodžio garsą (pirmą raidę)**.

Žodžiai pateikiami abėcėlės tvarka. Sunkiau kirčiuojamų žodžių kirčiuoti skiemenys pabraukti, o rašoma garso raidė paryškinta. Kirčiuotas mišriųjų dvigarsių sandas parašytas kursyvu. Atsižvelgdamas į tai, su kuriomis raidėmis klasės mokiniai jau susipažino, mokytojas pasirenka diktuojamus žodžius iš pateiktų žodžių sąrašų, pavyzdžiui: ima po žodį iš raidėmis **a, e, l o, n, ė** / jų garsais prasidedančių žodžių, paskui tų pačių raidžių seką gali keisti. Mokiniai lengviausiai išgirsta balsį, kai jis yra ilgas ir kirčiuotoje pozicijoje, po to – kirčiuotas nors ir trumpas, o sunkiau – kai balsis yra nekirčiuotame skiemenyje. Todėl balsio/balsės mokymosi pradžioje reikėtų pirmiausia diktuoti tuos žodžius, kuriuose tas garsas yra kirčiuotas (tariamas stipriau).

Lengviau išgirstami sklandieji priebalsiai **l, m, n, r, v, j,** taip pat pučiamieji **s, z, š, ž, x, h, f,** nes juos galima daugiau ar mažiau patęsti. Sprogstamieji priebalsiai **p, b, t, d, k, g** nuskamba labai greitai, jų negalime tęsti, todėl juos išgirsti sunkiau. Be to, priebalsiai lengviau girdimi, kai po jų eina balsis.

[a˙] ilgasis, [a] trumpasis

**A**čiū, **a**data, **a**dresas, **a**klas, **a**kcija, **a**matas, **a**pavas, **a**pdaras, **a**pkasas, **a**pkepas, **a**pskritas, **a**ras, **a**silas, **a**šaka, **a**šara, **a**tbulas, **a**tlošas, **a**tšvaitas, **a**tviras, **a**valynė, **a**vinas;

**a**guona, **a**gurkas, **a**kiniai, **a**kis, **a**kmuo, **a**lio, **a**lyva, **a**nanasas, **a**pelsinas, **a**pykaklė, **a**pynys, **a**pipilti, **a**plenkti, **a**puokas, **a**rena, **a**siliukas, **a**š, **a**šis, **a**štrus, **a**štuoni, **a**taka, **a**teiti, **a**teitis, **a**tkarpa, **a**tmintis, **a**tostogos, **a**tradimas, **a**trišti, **a**varija, **a**vėti, **a**vietė, **a**vis, **a**vilys, **a**viža.

[b] kietasis, [b'] minkštasis

**B**adas, **b**adytis, **b**agažinė, **b**ailus, **b**aimė, **b**aisus, **b**ala, **b**ala*n*dis, **b***a*ltas, **b**a*l*das, **b**alerina, **b**alionas, **b**a*l*sas, **b**ananas, **b**ambukas, **b**andyti, **b**anginis, **b**ankas, **b**aravykas, **b**arstyti, **b***a*rti, **b**arzda, **b**asas, **b**atas, **b**ažnyčia, **b**ebras, bėda, **b**ėgti, **b**ėgiai, **b**enzinas, **b**erniukas, **b**eržas, **b**ičiulis, **b**irželis, **b**itė, **b**oksas, **b**okštas, **b**omba, **b**osas, **b**udrus, **b**ūgnas, **b***u*lvė, **b**urbėti, **b**urė, **b**ūrys, **b***u*rtai, **b**urna, **b**utas, **b**ūti;

**b**lynas, **b**lizgėti, **b**logas, **b**lusa, **b**raižyti, **b**rangus, **b**raškė, **b**riedis, **b**risti, **b**rolis, **b**ruknė, **b**rūkšnys.

[c] kietasis, [c'] minkštasis

**C**aksėti, **c**apt, **c**aras, **c**echas, **c**ementas, **c**entimetras, **c**entas, **c**entras, **c**ikada, **c**ilindras, **c**i*m*pinti, **c**ypti, **c**ypsėti, **c**ist*e*rna, **c**itata, **c**itrina, **c**itrinukas, **c**olis, **c**ukrus, **c**ukra*i*nė, **c**ukrinė;

**c**vaksėti.

[ch] kietasis, [ch'] minkštasis

**Ch**alva, **ch**arakteris, **ch**oras, **ch**emija;

**ch**rizantema, **ch**roniška, **ch**ronometras, **ch**loras.

[č] kietasis, [č'] minkštasis

**Č**aižyti, **č**ekis, **č**empionas, **č**epsėti, **č***e*rpė, **č**esnakas, **č**ežėti, **č**iaudėti, **č**iaupas, **č**iauškėti, **č**iobrelis, **č**irkšti, **č**iūčiuoti, **č**iulbėti, **č**iulptukas, **č**iuožti, **č**iuožykla, **č**iupti, **č**iuptuvas, **č**iurlenti, **č**iužinėti.

[d] kietasis, [d'] minkštasis

**D**abar, **d**agys, **d**agtis, **d**aigas, **d**ygti, **d***a*iktas, **d**ailė, **d**ailininkas, **d**ailinti, **d**aina, **d**ainuoti, **d**aktaras, **d**algis, **d**alyti, **d**alyba, **d**alykas, **d**angoraižis, **d**angus, **d**antis, **d**arbas, **d**aryti, **d**aržas, **d**aržovė, **d**ata, **d**aug, **d**aužti, **d**ažyti, **d**ebesis, **d**egalinė, **d**eginti, **d**egalai, **d**eimantas, **d**eklamuoti, **d**elčia, **d**elfinas, **d**elnas, **d**ėmė, **d**erlius, **d**ešimt, **d**ešinė, **d**ešra, **d**etektyvas, **d**ėti, **d**evyni, **d**idelis, **d**idvyris, **d**iena, **d**ilgėlė, **d**irbti, **d**irva, **d**iržas, **d**obilas, **d**oras, **d**ovana, **d**ovanoti, **d**ūda, **d**ubuo, **d**ugnas, **d**ujos, **d**ulkė, **d**ūmas, **d**umblas, **d**uobė, **d**uona, **d**uoti, **d**urys, **d**ušas, **d**u;

**d**rabužis, **d**ramblys, **d**rąsa, **d**rąsus, **d**raugas, **d**rebulė, **d**riežas, **d**ryžuotas, **d**robė, **d**rožti, **d**rugys, **d**ruska, **d**varas, **d**vasia, **d**viratis.

[dz] kietasis, [d'z'] minkštasis

**Dz**agnoti, **dz**imbinti, **dz**inguliai, **dz**irinti, **dz**yruoti **dz**ūkai, **dz**ūkuoti.

[dž] kietasis, [d'ž'] minkštasis

**Dž**emas, **dž**eltenmenas, **dž**iaugsmas, **dž**iaugtis, **dž**iauti, **dž**iazas, **dž**insai, **dž**insinis, **dž**iova, **dž**iovinti, **dž**iovintuvas, **dž**iūgauti, **dž**iūti.

[e˙] ilgasis, [e] trumpasis

**E**glė, **e**lnias, **e**pušė (**e**pušė), **e**rkė, **e**stai, **e**žeras;

**e**glynas, **e**glutė, **e**gzaminas, **e**gzotiškas, **e**ketė, **e**kipažas, **e**kologija, **e**konomika, **e**kranas, **e**kskursija, **e**kspedicija, **e**lektra, **e**lektrinė, **e**lektronika, **e**lniukas, **e**pidemija, **e**ra, **e**relis, **e**skimai, **e**šerys, **e**žys;

[ė˙] ilgasis

**Ė**sti, **ė**džios;

**ė**drus, **ė**jikas, **ė**riukas.

[f] kietasis, [f '] minkštasis

**F**abrikas, **f**agotas, **f**ajetonas, **f**akelas, **f**aktas, **f**anera, **f**antastika, **f**antazija, **f**araonas, **f**armacija, **f**aršas, **f**asadas, **f**azanas, **f**ederacija, **f**ėja, **f**ejerverkas, **f**erma, **f**ermeris, **f**estivalis, **f**igūra, **f**ilosofas, **f**inalas, **f**inišas, **f**izika, **f**izikas, **f**izinis, **f**okusas, forma, **f**ormulė, **f**otelis, **f**otoaparatas, **f**urgonas, **f**utbolas;

**f**lami*n*gas, **f**reska, **f**rontas.

[g] kietasis, [g'] minkštasis

**G**abalas, **g**abus, **g**aidys, **g***a*inioti, **g**aisras, **g**aiva, **g**alėti, **g**alia, **g**alva, **g**alvoti, **g**amta, **g**andras, **g**anyti, **g**arai, **g**aražas, **g**arbana, **g**ardu, **g**arnys, **g**arsas, **g**arsus, **g**ėda, **g**egutė, **g**egužė, **g**ėlė, **g**elsti, **g**eras, **g**erti, **g**ervė, **g**esti, **g**ydyti, **g**iedras, **g**iesmė, **g**ilus, **g**iminė, **g**imtinė, **g**inklas, **g**intaras, **g**ira, **g**irdėti, **g**inti, **g**yvas, **g**yvatė, **g**obtuvas, **g**odus, **g**orila, **g**udrus, **g**ulėti, **g**umbas, **g**uolis, **g**uvus;

**g**lėbys, **g**luosnis, **g**niūžtė, **g**ranata, **g**raužti, **g**ražus, **g**rėblys, **g**reitas, **g**rybas, **g**rietinė, **g**riežlė, **g**rikis, **g**rindys, **g**rotuvas, **g**rūdas, **g**rupė, **g**vazdikas.

[h] kietasis, [h'] minkštasis

**H**alė, **h**amakas, **h**armonija, **h**erojus, **h**ektaras, **h**erbas, **h**ercogas, **h**iacintas, **h**idra, **h**iena, **h**igiena, **h**orizontas, **h**ortenzija, **h**umoras, **h**usaras.

[i] trumpasis

**I**krai, **i**ma, iš, **i**šgąstis (kirčiuotas i);

**i**dealus, **i**ki, **i**liustracija, **i**ronija, **i**sterija, **i**storija, **i**š*a*rti, **i**šardyti, **i**š*a*ugti, **i**š*a*ušti (išvėsti, ataušti), **i**ša*u*šti (prašvisti), **i**šbėgti, **i**šdalyti, **i**šduoti, **i**šdidus, **i**šeiti, **i**šeivis, išimti (*i* nekirčiuotas);

***i***lgas, ***i***ltis, ***i***rti (kirčiuotas *i* mišriajame dvigarsyje);

**i***l*gis, **i***m*ti, **i***n*das, **i***n*kilas, **i***r*klas (nekirčiuotas *i* mišriajame dvigarsyje);

**i**lgėtis, **i**lgesys, **i**mtynės, **i**ndėnas, **i**nformacija, **i**nfekcija, **i**nžinierius (*i* nekirčiuotasmišriajame dvigarsyje).

[i˙] ilgasis

**Y**da, **y**la, **y**ra;

**y**d**i**ngas, **y**patybė, **y**pat**i**ngas, **y**ra.

 [j'] minkštasis

**J**achta, **j**aguaras, **j**aponai, **j**audulys, **j**aunas, **j**aunatis, **j**aunimas, **j**aunuolis, **j**ausmas, **j**autis, **j**avas, **j**ėga, **j**is, **j**oti, **j**onažolė, **j**ovaras, **j**ubiliejus, **j**udesys, **j**udrus, **j**uodas, **j**odas, **j**uokas, **j**uokauti, **j**uoktis, **j**uosta, **j**ūra, **j**ūrinis, **j**ūrininkas, **j**ūržolė.

[k] kietasis, [k']] minkštasis

**K**abėti, **k**ablys, **k**ačiukas, **k**ailiniai, **k**ailis, **k**aimas, **k**aimynas, **k**aina, **k**airė, **k**aisti, **k**aita, **k**aitra, **k**akava, **k**aklas, **k**akta, **k**aktusas, **k**alakutas, **k**alba, **k**albėti, **K**alėdos, **k**aliausė, **k**alnas, **k**alti, **k**alva, **k**alvis, **k**ambarys, **k**amuolys, **k**antrus, **k**apoti, **k**aralius, **k**aras, **k**areivis, **k**arieta, **k**arys, **k**arklas, **k**arosas, **k**arštas, **k**artas, **k**arvė, **k**ąsnis, **k**atinas, **k**aulas, **k**avinė, **k**ėkštas, **k**elias, **k**elmas, **k**elnės, **k**elti, **k**epalas, **k**epinti, **k**epti, **k**epurė, **k**iaulė, **k**iaušinis, **k**iemas, **k**ielė, **k**ilimas, **k**irpti, **k**irvis, **k**išenė, **k**iškis, **k**oja, **k**ometa, **k**opūstas, **k**orys, **k**osėti, **k**osmosas, **k**ova, **K**ūčios, **k**ūdikis, **k**ukutis, **k**ulka, **k**ulnas, **k**umelė, **k**uodas, **k**uosa, **k**urti;

**k**laida, **k**lasė, **k**levas, **k**lysti, **k**limpti, **k**lysti, **k**liūtis, **k**loti, **k**lumpė, **k**luonas, **k**nyga, **k**nisti, **k**rantas, **k**raštas, **k**ratyti, **k**raujas, **k**regždė, **k**reivas, **k**remas, **k**riaušė, **k**rienas, **k**rikštas, **k**rimsti, **k**rioklys, **k**rosnis, **k**rūmas, **k**ruopa, **k**rutėti, **k**vaksėti, **k**vapas, **k**vietys, **k**vykti, **k**vitas.

[l] kietasis, [l'] minkštasis

**L**abas, **l**aida, **l**aidas, **l**aikas, **l**aimė, **l**aisvė, **l***a*iškas, **l**aivas, **l**akūnas, **l**ama, **l**angas, **l**ankas, **l**aukas, **l**apas, **l**apė, **l**ašas, **l**ašėti, **l**a*u*kas, **l**aukti, **l**a*u*mė, **l**aužas, **l**azda, **l**edas, **l**eisti, **l**ėkštė, **l**ėkti, **l**ėlė, **l**empa, **l**engvas, **l**enta, **l**esti, **l**ėtas, **l**ydys, **l**iepa, **l**iesas, **l**ietus, **l**iga, **l**ikti, **l**inas, **l**ysvė, **l**iūdnas, **l**iūtas, **l**iūtis, **l**izdas, **l**obis, **l**okys, **l**opas, **l**oti, **l**ova, **l**ubos, **l**ūpos, **l**ūšis, **l**ūžti.

[m] kietasis, [m'] minkštasis

**M**ada, **m**ainai, **m**ainyti, **m**aistas, **m**aišas, **m**alda, **m***a*lkos, malti, **m**alūnas, **m**argas, **m**ąstyti, **m**ašina, **m**audyti, **m**azgas, **m**ažas, **m**edis, **m**edus, **m**ėgti, **m**eilė, **m**eilus, **m**ėlynė, **m**ėnulis, **m**erg*a*itė, **m**ėsa, **m**eška, **m**ėta, **m**etai, **m**iegas, **m**ielas, **m**iestas, **m**iežis, **m**igla, **m**igti, **m**iltai, **m**inti, **m**okėti, **m**olis, **m**orka, **m**oti, **m**ugė, **m**uilas, **m**ūras, **m**usė, **m**ūšis, **m**ušti.

[n] kietasis, [n'] minkštasis

**N**agai, **n**aktis, **n**amas, **n**ata, **n**arsus, **n**aras, **n**auda, **n**aujas, **n**ešti, **n***e*rti, **n**ykštys, **n**okti, **n**oras, **n**orėti, **n**osinė, **n**osis, **n**ugara, **n**ulis, **n**uomonė, **n**uotaika.

[o˙] ilgasis, [o] trumpasis (tarptautiniuose žodžiuose)

**O**da (**o**da), **o**gi, **o**pera, **o**ras, **o**tas, **o**žrožė;

**o**belis, **o**buolys, **o**keanas, **o**limpiada, **o**maras, **o**mletas, **o**ndatra, **o**peracija, **o**peretė, **o**pus, **o**ranžinis, **o**rbita, **o**rdinas, **o**rkestras, **o**rus, **o**valas, **o**žys, **o**žka.

[p] kietasis, [p'] minkštasis

**P**adas, **p**aduoti, **p**agalys, **p**aga*l* (pagal), **p**ag*a*lvė, **p**agarba, **p**aikas, **p**ainus, **p**aka*l*nė, **p**alapinė, **p**almė, **p***a*lšas, **p**altas, **p**amoka, **p**anašus, **p**anelė, **p**antera, **p**ara, **p**arkas, **p**aroda, **p**aršas, **p**asaga, **p**asaka, **p**aštas, **p**aukštis, **p**ėda, **p**eilis, **p**elė, **p**elkė, **p**empė, **p**enki, **p**erlas, **p**ersikas, petys, **p**ienas, pienė, **p**ietūs, **p**ieva, **p**igus, **p**iktas, **p**ilis, **p**ilnas, **p**ilti, **p**ilvas, **p**ynė, **p**irmas, **p**okšt, **p**onas, **p**ora, **p**uikus, **p**ūkas, **p**ulti, **p**uota, **p**urvas, **p**usė, **p**ūsti, **p**ūti;

**p**lanas, **p**latus, **p**laukai, **p**lauti, **p**lėšti, **p**lyta, **p**lonas, **p**loti, pluta, prasmė, **p**rašom, **p**rekė, **p**riedas, **p**riekis, **p**rotas.

[r] kietasis, [r'] minkštasis

**R**agas, **r**agana, **r**agauti, **r**aibas, **r**a***i***dė, **r**ainas, **r**aketa, **r**aktas, **r**amus, **r**anka, **r**asa, **r**asti, **r**ašyti, **r**aštas, **r**atas, **r**aumuo, **r**ėksnys, **r**ėmas, **r**emti, **r**etas, **r**iebus, **r**iekė, **r**iešas, **r**imtas, **r**inkti, **r**isti, **r**yšys, **r**yškus, **r**itė, **r**ojus, **r**opė, **r**ožė, **r**udas, **r**uduo, **r**ūkas, **r**uošti, **r**ūstus, **r**ūšis, **r**ūta.

[s] kietasis, [s'] minkštasis

**S**aga, **s**akai, **s**ala, **s**aldu, **s**apnas, **s**artis, **s**aulė, **s**ausas, **s**ausis, **s**egė, **s**egti, **s**eilė, **s**eimas, **s**emti, **s**enas, **s**enis, **s**esė, **s**ėsti, **s**iela, **s**iena, **s**ilkė, **s**ykis, **s**iūlas, **s**odas, **s**ostas, **s**otus, **s**udie, **s**ukti, **s**ula, **s**ūnus, **s**unkus, **s**uolas, **s**upti, **s**ūrus, **s**iūti;

**s**kaičius, **s**kaidrus, **s**kaistus, **s**kalda, **s**kalsa, **s**kanus, **s**kara, **s**kardus, **s**kaudus, **s**k*a*utas, **s**kėtis, **s**ki*a*utė, **s**kiemuo, **s**kylė, **s**kinti, **s**klandus, **s**konis, **s**kriauda, **s**krieti, **s**kubus, **s**kusti, **s**lėpti, **s**liekas, **s**lysti, **s**lyva, **s**loga, **s**magus, **s**mailus, **s**malsus, **s**mėlis, **s**milga, **s**mulkus, **s**napas, **s**niegas, **s**palva, **s**parnas, **s**pauda, **s**pausti, **s**pėti, **s**pyna, **s**pinta, **s**portas, **s**prandas, **s**pręsti, **s**raigė, **s**riuba, **s**rovė, **s**taiga, **s**talas, **s**tartas, **s**tatus, **s**tiklas, **s**tirna, **s**togas, **s**toras, **s**toti, **s**triukė, **s**tropus, **s**tulpas, **s**tumti, **s**večias, **s**viestas, **s**voris.

[š] kietasis, [š'] minkštasis

**Š**aka, **š**akės, **š**aknis, **š**alis, **š**altas, **š**altis, **š**amas, **š**arka, **š**aukti, **š**auti, **š**eima, **š**elmis, **š**e*n*, šena*i*, **š**erdis, **š**erti, **š**erkšnas, **š***e*rnas, **š**eši, **š**eškas, **š**iandien, **š**iaudas, **š**i*a*urė, **š**iaurys, **š**iauštis, **š**ydas, **š**ienas, **š**ykštus, **š**ilkas, **š**itas, **š**ilti, **š**imtas, **š**irdis, **š**irmas, **š**iršė, **š**okis, **š**oklus, **š**onas, **š**ukė, **š**uo, **š**uolis, **š**ūvis;

**š**kvalas, **š**laitas, **š**lamštas, **š**lapti, **š**leivas, **š**lietis, **š**liužas, šlovė, **š**luota, **š**m*a*ukšt, **š**mukšt, **š**nipšt, **š**neka, **š**nekus, **š**paga, **š**tabas, **š**tormas, **š**varkas, **š**varus, **š**velnus, **š**ventas, **š**ventė, **š**viesa, **š**viesti.

[t] kietasis, [t'] minkštasis

**T**ada, **t**aiga, **t**aika, **t**aiklus, **t**akas, **t**akšt, **t**alka, **t**amsa, **t**amsus, **t***a*nkus, **t**arka, **t**arpas, **t**arti, **t**as, **t**aškas, **t**aukai, **t**aupus, **t**aurė, **t**aurus, **t**auta, **t***e*isė, **t**eismas, **t**eisti, **t**ekstas, **t**ekti, **t**ema, **t**empas, **t***e*mti, **t**epti, **t**erkšt, **t**eršti, **t**ęsti, **t**eta, **t**ėtis, **t**ėvas, **t**iesė, **t**iek, **t**iesa, **t**iesti, **t**ikras, **t**ikslas, **t**ikti, **t**yla, **t**ylus, **t**iltas, **t**inklas, **t**yras, **t**odėl, **t**olis, **t**oli, **t**oliau, **t**ortas, **t**u, **t**uja, **t**ulpė, **t**unas, **t**uojau, **t**uopa, **t**ūpti, **t**uras, **t**urtas, **t**uščias;

**t**rakas, **t**ralas, **t**rankus, **t**rapus, **t**rasa, **t**rąša, **t**raukti, **t**remtis, **t**remti, **t**rys, **t**rynys, **t**rinkt, **t**rinti, **t**riokšt, **t**rypti, **t**riūsas, **t**riūsti, **t**roba, **t**rukt, **t**rūkti, **t**rumpas, **t**vanas, **t**varka, **t**vartas, **t**verti, **t**vinti, **t**virtas, **t**vora.

[u] trumpasis

**U**gnis, **u**kš, **u**pė, **u**pelis, **u**snis, **u**tėlė, **u**ž, **u**žporyt, **u**žtai, **u**župis;

**u**rvas.

[u˙] ilgasis

**Ū**dra, **ū**gis, **ū**glis, **ū**kas, **ū**kis, **ū**ksmė, **ū**kti, **ū**mus, **ū**pas, ūsas, **ū**žti.

[uo] dvibalsis

**Uo**das, **uo**ga, **uo**ksas, **uo**la, **uo**lus, **uo**sis, **uo**slė, **uo**stas.

[v ] kietasis, [v'] minkštasis

**V**adas, **v**aga, **v**agis, **v**aidmuo, **v**aikas, **v**airas, **v**aisius, **v**aiskus, **v***a*istas, (va*i*stas),**v**aizdas, **v**akar, **v**algis, **v**alia, **v**alio, **v**alsas, **v***a*ltis, **v**anduo, **v**a*r*das, **v**a*r*gas, **v**aris, **v**arlė, **v**arna, **v**arpas, **v**artai, **v**ata, **v**aza, **v**eidas, **v**eikti, **v**eja, **v**ėjas, **v**ėl, **v**elti, **v**ėplys, **v***e*rgas (ve*r*gas), **v**erkti, **v**erslas, **v***e*rti, **v**ėsa, **v**esti, **v**ėtra, **v**ėžė, **v**ėžys, **v**ežti, **v**idury, **v**idus, **v**iela, **v**ienas, **v**ieta, **v**ikrus, **v**ykti, **v**ilkas, **v**ilkti, **v**ilna, **v**iltis, **v**ingis, **v**inis, **v**irti, **v**yras, **v**irvė, **v**isas, **v**iskas, **v**ysti, **v**yšnia, **v**išta, **v**yti, **v**ytis, **v**okas, **v**onia, **v**oras.

[z] kietasis, [z'] minkštasis

**Z**ebras, **z**ylė, **z**yzti, **z**irza, **z**irzlys, **z**irsti, **z**yzlys, **z**yzti, **z**omša, **z**ona, **z**ondas, **z**uikis, **z**uinus, **z**urgti, **z**urza, **z**vimbt, **z**vimbti.

[ž] kietasis, [ž'] minkštasis

**Ž**abas, **ž**adas, **ž**agrė, **ž**aibas, **ž**a*i*slas, **ž**aismas, **ž**aisti, **ž**aizda, **ž**alias, **ž**alas, **ž**altys, **ž**andas, **ž**ara, **ž**arna, **ž**ąsis, **ž**avus, **ž***e*bras, **ž**elmuo, **ž**emas, **ž**emė, **ž**engti, **ž**enklas, **ž**erti, **ž**ybt, **ž**iebti, **ž**iedas, **ž**iema, **ž**iemys, **ž**ievė, **ž**ygis, **ž**ilas, **ž**ymė, **ž**ymus, **ž**ingsnis, **ž**inia, **ž**iogas, **ž**irgas, **ž**irnis, **ž**iurkė, **ž**odis, **ž**olė, **ž**ūti, **ž**uvis;

**ž**mogus, **ž**vakė, **ž**valgas, **ž**valus, **ž**varbus, **ž**vejys, **ž**vėris, **ž**vilgt, **ž**vynas, **ž**vyras, **ž**virblis.

**Žodžių diktantai**

 Iš pateiktų žodžių mokytojas gali pasirinkti ir sudaryti diktantą savo klasės mokiniams.

**Vienskiemenių**

Aš, ša, ar, dar, ir, iš, bet, du, gi, gal, ne, nė, nei, net, vėl, vis, vos, tik, tu, tai, taip, kaip, mes, kas, tas, va, ves, vis, vos, neš, oš;

les, mes, ves, neš, oš, tiks, lis, šok, šoks, šils, šuo, bus, pus, pūs, tiks, capt;

štai, bent, jau, vien, klys, klos, šauks.

**Dviskiemenių**

**A**kis, **a**klas, **a**ras, **a**kmuo, **a**lio, **a**šis, **a**štrus, **a**vis.

**B**adas, **b**ailus, **b**aimė, **b**aisus, **b**ala, baltas, baldas, balsas, bankas, barti, barzda, basas, batas, bebras, bėda, beržas, bitė, boksas, bokštas, bomba, bosas, budrus, būgnas, bulvė, burė, būrys, burtai, burna, butas, būti, blynas, blogas, blusa, brangus, braškė, briedis, bristi, brolis, bruknė.

Caras, cechas, centas, centras, cypti, colis, cukrus.

Chalva, choras, chloras.

Čekis, čerpė, čiaupas, čirkšti, čiuožti, čiupti.

Dabar, dagys, daigas, daiktas, dailė, daina, dalgis, dalyti, dangus, dantis, darbas, daržas, data, delnas, dėmė, derlius, dešimt, dešra, dėti, diena, dirva, diržas, doras, dūda, dubuo, dugnas, dujos, dulkė, dūmas, dumblas, duobė, duona, duoti, durys, dušas, dramblys, draugas, driežas, drobė, drugys, druska, dvaras.

Dziudo, dzūkai.

Džemas, džiauti, džinsai, džiova, džiūti.

Eglė, erkė, estai, ežys, era.

Ėsti, ėdžios, ėdrus.

Faktas, faršas, fėja, ferma, forma, freska, frontas.

Gabus, gaidys, gaisras, gaiva, galva, gamta, gandras, garai, gardu, garnys, garsas, garsus, gėda, gėlė, gelsti, geras, gerti, gervė, gesti, giedras, giesmė, gilus, gira, ginti, gyvas, godus, gudrus, gumbas, guolis, guvus, glėbys, gluosnis, gražus, grėblys, greitas, grybas, griežlė, grikis, grindys, grūdas, grupė.

Halė, herbas, hidra, hiena.

Ikrai, ima, iki, *i*lgas, *i*ltis, *i*rti, i*l*gis, i*m*ti, i*n*das, i*r*klas.

**Triskiemenių**

**A**data, **a**kcija, **a**matas, **a**pavas, **a**silas, **a**šaka, **a**šara, **a**tbulas, **a**tlošas, **a**tšvaitas, **a**tviras, **a**vinas, **a**guona, **a**gurkas, **a**lyva, , **a**pynys, **a**puokas, **a**rena, **a**štuoni, **a**taka, **a**teiti, **a**teitis, **a**tkarpa, **a**tmintis, **a**trišti, **a**vėti, **a**vietė, **a**vilys, **a**viža.

**B**adytis, balandis, balionas, bananas, bambukas, bandyti, barstyti, bažnyčia benzinas, berniukas, bičiulis, birželis, burbėti, blizgėti, braižyti.

Caksėti, cementas, cikada, cilindras, cimpinti, cypsėti, cisterna, citata, citrina, cukrainė, cukrinė, cvaksėti, chemija.

Čaižyti, čepsėti, česnakas, čežėti, čiaudėti, čiauškėti, čigonai, čiobrelis, čiūčiuoti, čiulbėti, čiulptukas, čiuožykla, čiuptuvas, čiurlenti.

Dailinti, dainuoti, daktaras, dalyti, dalyba, dalykas, daryti, daržovė, dažyti, debesis, deginti, degalai, deimantas, delfinas, dešinė, devyni, didelis, didvyris, dilgėlė, dobilas, dovana, drabužis, dramblys, drebulė, dryžuotas, dviratis.

Dzagnoti, dzimbinti, dzinguliai, dzirinti, dzyruoti, dzūkuoti.

Džinsinis, džiovinti, džiūgauti.

Epušė (epušė), ežeras, eglynas, eglutė, eketė, ekranas, elektra, elniukas, erelis, eskimai, ešerys.

Ėjikas, ėriukas.

Fabrikas, fagotas, fakelas, fanera, fasadas, fazanas, fermeris, figūra, finalas, finišas, fizika, fizikas, fizinis, fokusas, formulė, fotelis, furgonas, futbolas, flamingas.

Gabalas, gainioti, galėti, galvoti, ganyti, garažas, garbana, gegutė, gegužė, gydyti, giminė, gimtinė, gintaras, girdėti, gyvatė, gorila, granata, grietinė, grotuvas, gvazdikas.

Hamakas, herojus, hektaras, hercogas, higiena, humoras, husaras.

Iš**a**rti, iš**a**ušti (išvėsti, ataušti), iša**u**šti (prašvisti), išeiti, išeivis, išimti, i*n*kilas, ilgėtis, ilgesys, imtynės, indėnas.

**Keturskiemenių**

**a**nanasas, **a**pelsinas, **a**pykaklė, **a**siliukas, **a**tostogos, **a**tradimas, **a**varija,

**b**agažinė, balerina, baravykas, barstyti, barti, barzda, basas, batas, bažnyčia, bebras, bėda, bėgti, bėgiai, benzinas, berniukas,

Centimetras, citrinukas.

charakteris, choras, chrizantema, chronometras.

Čiužinėti.

Dailininkas, dangoraižis, degalinė, deklamuoti, detektyvas, dovanoti.

Dželtenmenas, džiovintuvas.

Egzaminas, egzotiškas, ekipažas, elektrinė.

Fajetonas, fantastika, fantazija, faraonas, farmacija, fejerverkas, festivalis, filosofas.

Gabaliukas, garbanėlė, gegužėlė, giminaitis, gintarėlis, gyvačiukė, grietinėlė, gvazdikėlis.

Harmonija, hiacintas, horizontas, hortenzija.

Istorija, išardyti, išdalyti, infekcija, inžinierius.

Pastaba. Bus daugiau ir įvairių diktantų

**Tikrinamieji diktantai**

 Šiuos diktantus mokytojas renkasi pagal savo mokinių gebėjimus. Jie gali tikti II – IV arba net V – VII klasės mokiniams. Prieš rašant būtina aptarti teksto turinį, paaiškinti nežinomus žodžius, vietovių pavadinimus.

 **Vilkiukai auga**

 Miške prie upės ošia **tan**kus ąžuolynas. Pavasarį eigulys Rokas Mockus po senu ąžuolo kelmu aptiko vilkų urvą. Vilkė urve slėpė keturis vilkiukus. Jie gimė akli. Tik miegojo ir gėrė motinos pieną.

Šiandien vilkiukai labai žvitrūs. Eigulys Rokas slapta dažnai stebi pilkių žaidimus. Vienas nutveria seną žąsies kaulą. Kiti siaučia tarp kelmų ir tankių medžių. Paskui visi skuodžia prie upės. Gal pagaus žąsiuką? Bet vilkiukai dar nemoka medžioti. (70 žodžių)

**Tikrinama:**

*fonetinė rašyba*:

- ar nepraleidžia, nesukeičia raidžių;

* *y – i, ū – u* (kirčiuotų trumpųjų ir nekirčiuotų ilgųjų) rašyba: ***u****pės, sen****u****, apt****i****ko, vilkiuk****u****s, g****i****mė, akl****i****, t****i****k, vilki****u****kai, žv****i****trūs, žaidim****u****s, n****u****tveria, kit****i****, vis****i****, žąsi****u****ką;*
* ar nepainioja ilgųjų (nors ir kirčiuotoje pozicijoje) su trumposiomis: *ąžuol****y****nas, eigul****y****s, kr****ū****mų;*
* ar nepainioja *ė – e*: *Liek****ė****s, up****ė****s, s****e****nu (s****e****ną), k****e****lmu, vilk****ė****, sl****ė****p****ė****, k****e****turis, gim****ė****, g****ė****r****ė****, st****e****bi, nutv****e****ria, k****e****lmų, m****e****džių, n****e****moka, m****e****džioti;*
* *ie, ei rašyba*: *pr****ie,*** *L****ie****kės,* ***ei****gulys, j****ie****, m****ie****gojo, p****ie****ną, v****ie****nas, žąs****ie****s;*
* *uo* rašyba: *ąž****uo****lynas (ąž****uo****lo), sk****uo****džia;*
* *ai, au, ui* rašyba: ***au****ga, lab****ai****, dažn****ai****, ž****ai****dimus, k****au****lą, pask****ui****, pag****au****s, vilkiuk****ai****;*
* *au* po minkštai tariamo priebalsio: *s****iau****čia;*
* panašiai skambančių priebalsių *p – b, t – d, k – g, š – ž* rašyba: *u****p****ės,* ***t****an****k****us,* ***g****imė,* ***g****ėrė,* ***ž****vitrūs,* ***d****ažnai* ir pan. (nėra priebalsių supanašėjimo, tačiau yra mokinių, kurie šiuos priebalsius painioja; manau, kad olimpiadininkai šių klaidų nedarys);
* žodžių su netariama *i* prieš *o, u*: *vilk****iu****kai (vilk****iu****kus)pilk****ių****, tank****ių****, medž****ių****, žąs****iu****ką, medž****io****ti;*
* žodžių su *j*: ***j****ie, miego****jo****;*
* žodžių su priebalsių samplaikomis, su dviraidžiu *dž*: ***žv****itrūs, me****dž****ių,* ***sk****uo****dž****ia, me****dž****ioti;*

*morfologinė rašyba:*

* veiksmo žodžių, kurie atsako į klausimą *ką veikia?*: *oš****ia,*** *nutver****ia****, siauč****ia****, skuodž****ia***;

 - žodžių, kurie atsako į klausimus *ką?, kada?****:*** *pavasar****į****, urv****ą****, kaul****ą****, žąsiuk****ą****;*

* *kokį?*: *sen****ą****;*
* žodžių, kurie atsako į klausimą *ko?kieno?*: *vilk****ų****, pilki****ų****, kelm****ų****, medži****ų***;
* *kokių?*: *tanki****ų***;
* žodžių, kurie atsako į klausimus *kur?, kame?*: *mišk****e****, urv****e***;
* žodžių, kurie atsako į klausimus *koks? kokie?*: *tank****us****, žvitr****ūs****;*
* vardų, pavardžių, pavadinimų rašymas: ***L****iekės,* ***R****okas* ***M****ockus (****R****okas);*
* įsidėmėtinos rašybos žodžių: ***ą****žuolynas,* ***ą****žuolo*, *š****ia****ndien, ž****ą****sies****,*** *ž****ą****siuką* (pagal susitarimą tos pačios šaknies žodžiuose galima skaičiuoti vieną klaidą);
* kitos rašybos klaidos.

*sakinio skyryba:*

* didžioji raidė sakinio pradžioje;
* taškas sakinio gale;
* klaustukas klausimo gale: *Gal pagaus žąsiuką****?***
* kitos skyrybos klaidos.

 **Saulės dukrytės**

 Rašytojos Onos Jautakės dukra Rasuolė kartu su mama sukūrė pasaką.

 Saulė pabudino seną ažuolą. Miške visur prisėjo plukių. Geltonai nudažė karklų kačiukus. Bet iš aukštai žemės spalvos blankios.

 Saulė sėdi savo soste ir liūdi. Prie sosto žaidžia jos dukrytės. Šviečia aukso garbanos. Dukrytės nori paguosti mamą ir ima prašytis žemėn. Gal tikrai pavasariui trūksta geltonos spalvos?

 Saulės spinduliu mažytės nusileido žemėn. Pasklido pievose. Kvepia medumi. Dūzgia bitės. Bus šimtai ąsočių pienių medaus.

Tikrinama rašyba:

✓ žodžių su trumpaisiais kirčiuotais balsiais *i, u*: *kart****u****, s****u****,*  *pab****u****dino, pl****u****kių, kačiuk****u****s,* ***i****ma,* *paskl****i****do, medum****i****, b****i****tės, b****u****s;*

✓ žodžių su dvibalsiais *ie, uo* : *Ras****uol****ė,* *ąž****uo****lą, pr****ie****, šv****ie****čia, pag****uo****sti, p****ie****vose, p****ie****nių*;

✓ žodžių su kitais dvibalsiais: *J****au****takės, s****au****lė, gelton****ai****,* ***au****kšt****ai****, ž****ai****džia,* ***au****kso, tikr****ai****, pavasari****ui****, nusil****ei****do, šimt****ai****, med****au****s;*

✓ žodžių su priebalsių samplaikomis: *ka****rkl****ų, iš au****kšt****ai, trū****kst****a, pa****skl****ido*;

 ✓ žodžių su netariama *i, j*: *rašyto****j****os*, *pluk****i****ų, kač****i****ukus, blank****i****os, l****i****ūdi, pavasar****i****ui, spindul****i****u, ąsoč****i****ų pien****i****ų;*

✓ veiksmo žodžių, kurie atsako į klausimą *ką veikia?*: *žaidž****ia****, švieč****ia****, kvep****ia****, dūzg****ia****;*

✓daiktų pavadinimų,

 · kurie atsako į klausimą *ką?*: *pasak****ą****, ąžuol****ą****, mam****ą****,*

 · kurie atsako į klausimą *ko?* (*kieno?*): *pluki****ų****, karkl****ų****, ąsoči****ų****, pieni****ų****,*

 · kurie atsako į klausimą *kur?*( *kame?*): *mišk****e****, sost****e****, pievos****e****;*

✓ požymių pavadinimų, kurie atsako į klausimą *kokį?*: *sen****ą***;

✓ vardų, pavardžių: ***O****nos* ***J****autakės,* ***R****asuolė;*

✓ įsidėmėtinos rašybos žodžių: ***ą****žuolą,* ***ą****sočių*.

Sakinių skyryba:

✓ didžioji raidė sakinio pradžioje, taškas gale,

✓ klaustukas sakinio, kuriuo klausiama, gale.

 **Gandras parskrido**

 Aš gyvenu prie Šešupės. Mūsų sodyba didelė ir graži. Sode auga storas ąžuolas. Ąžuole yra senas gandro lizdas. Gandrų visada labai laukiu.

 Kieme banguoja didelė bala. Baloje plaukia mano popierinių laivų flotilė. Laivai balti tartum žąsys. Žąsis matau Šešupėje. Kada parskris mūsų gandrai? Pakeliu galvą. Lizde matau gandrą. Jis užverčia raudoną snapą ir kalena. Rytoj parskris ir gandrienė.

**Tikrinama:**

*fonetinė rašyba*:

- ar nepraleidžia, nesukeičia raidžių;

* *y – i, ū – u* (nekirčiuotų ilgųjų ir kirčiuotų trumpųjų) rašyba: g**y**ven**u**, Šeš**u**pės, d**i**delė, graž**i**, **y**ra, l**i**zdas, popier**i**nių, flot**i**lė, balt**i**, žąs**y**s, žąs**i**s, Šeš**u**pėje, parskr**i**s, j**i**s;
* *ė – e* rašyba: gyv**e**nu, Šešup**ė**s, s**e**nas, did**e**l**ė**, flotil**ė**, Šešup**ė**je, užv**e**rčia, sukal**e**na, gandrien**ė**;
* *ie*, *uo* rašyba: p**rie**, ąž**uo**las, ąž**uo**le, k**ie**me, bang**uo**ja, pop**ie**rinių, gandr**ie**nė;
* *ai, au* rašyba: **au**ga, lab**ai**, l**au**kiu, pl**au**kia, l**ai**vų, l**ai**v**ai**, mat**au**, gandr**ai**, r**au**doną;
* panašiai skambančių priebalsių *p – b, t – d, k – g, ž – š* rašyba: **g**yvenu, so**d**y**b**a, **d**i**d**elė, sau**k**alena ir pan. (nėra priebalsių supanašėjimo, tačiau yra mokinių, kurie šiuos priebalsius painioja);
* žodžių su netariama *i*: popierin**i**ų, ;
* žodžių su *j*: **j**is;
* žodžių su priebalsių samplaikomis: ga**ndr**as (ir kitos šio žodžio formos), pa**rskr**ido (ir kitos šio žodžio formos);

*morfologinė rašyba:*

* veiksmo žodžių, kurie atsako į klausimą *ką veikia?*: banguoj**a**, plauk**ia**, užverč**ia**;

 - veiksmo žodžių, kurie atsako į klausimą *ką veikiu?*: lauk**iu**, pakel**iu** (šiuos atvejus galima priskirti prie žodžių su netariama *i* );

* žodžių, kurie atsako į klausimus *ką?, kokį?*: gandr**ą**, raudon**ą** snap**ą**;
* žodžių, kurie atsako į klausimus *ko?, kokių?*: gandr**ų**; popierini**ų** laiv**ų**;
* žodžių, kurie atsako į klausimus *kur?, kame?*: sod**e**, ąžuol**e**, kiem**e**, baloj**e**, Šešupėj**e**, lizd**e**;
* vietovardžio (upėvardžio): **Š**ešupės, **Š**ešupėje;
* įsidėmėtinos rašybos žodžių: mūsų, ąžuolas, ąžuole, žąsys, žąsis, rytoj.

*sakinio skyryba:*

* didžioji raidė sakinio pradžioje;
* taškas sakinio gale;
* klaustukas klausimo gale: *Kada parskris mūsų gandrai****?***

 **Dviragio ežeras**\*

Lietuvių padavimai pasakoja, kad senovėje ežerai nusileisdavo iš dangaus. Jie atplaukdavo ir garsiai šniokšdavo danguje, kol neišgirsdavo savo vardo. Ar girdėjai, kad panašiai atsirado ir mūsų **Dvi**ragio ežeras?

Vieną dieną Salų apylinkes užklojo tamsūs, perkūningi debesys. Blykčiojo žaibai ir griaudė, bet nelijo. Žmonės baisiai išsigando! Tuomet po tas apylinkes keliavo vargšas senelis. Jis pasakė, kad reikia įminti mįslę – atspėti ežero vardą. Tada debesis nusileis žemėn. Ir švelniais, ir skambiais vardais žmonės šaukė ežerą, bet šis tik dar garsiau ėmė ūžti.

Kur dabar ežeras liūliuoja, žaliavo plati pieva. Toje pievoje Taraldžių kaimo piemuo ganė didelę bandą. Vienas didžiaragis jautis pasileido bėgti į vasarojų. Piemenukas sušuko:

* Kur eini, Dviragi?

 Debesis staigiai ūžtelėjo žemyn. Vanduo užliejo ir pievą, ir gyvulius, ir

piemenuką. Šiandien toje vietoje tyvuliuoja Dviragio ežeras. Žmonės per smarkią audrą žvelgia į ežerą ir stebisi:

* Kaip piktai baubia Dviragis!

 Pagal lietuvių padavimą „Kur eini, Dviragi?“

\* Dar vadinamas Ilgio, Salų ežeras.

**Tikrinama rašyba:**

• žodžių su ilgaisiais (nekirčiuotais) ir trumpaisiais (kirčiuotais) balsiais *y-i, ū-u*: *liet****u****vių, padav****i****mai,* *debes****y****s, debes****i****s* (šiuos žodžius galima priskirti ir prie daiktavardžio vardininko rašybos), *plat****i****, piemen****u****kas* (ir daiktav. priesaga), *suš****u****ko, ein****i****, Dv****i****ragis* ir kt. formos (I kirčiuotė, kirtis pastovus), *t****y****vuliuoja;*

• žodžių su dvibalsiais *ie, uo*: *l****ie****tuvių, t****uo****met, liūli****uo****ja, p****ie****va, p****ie****vą, p****ie****voje, p****ie****muo, p****ie****menukas, p****ie****menuką, v****ie****nas, vand****uo****, užl****ie****jo, tyvuli****uo****ja;*

• žodžių su dvibalsiu *au* po minkštai tariamo priebalsio*: gr****iau****dė, gars****iau****,* ***jau****tis;*

• žodžių su pirmame sande kirčiuotais mišriaisiais dvigarsiais: *perkūn****in****gi* (arba skirti prie daiktavardžio priesagų);

• žodžių su minkštumo ženklu *i, su j: lietuv****i****ų, blykč****i****o****j****o, neli****j****o, l****i****ūl****i****uoja, Taraldž****i****ų, gyvul****i****us, tyvul****i****uoja, Dvirag****i****o;*

*•* veiksmažodžių es. l.: *pasakoj****a****, reik****ia****, liūliuoj****a****, tyvuliuoj****a****, žvelg****ia****, baub****ia;***

*•* veiksmažodžių būt. d.. l.: *nusilei****s****davo, atplau****k****davo, šnio****kš****davo, neišgir****s****davo;*

*•* veiksmažodžių būt. k. l.: *girdėj****ai****;*

*•* veiksmažodžių bendraties ir kt. jos formų: *ū****ž****ti, bė****g****ti, ū****ž****telėjo;*

• veiksmažodžių priesagų: *kel****iav****o, žal****iav****o, ūž****telėj****o;*

• veiksmažodžių priešdėlių: ***at****sirado,* ***už****klojo,* ***iš****sigando,* ***į****minti,* ***at****spėti;*

• prieveiksmių: *gars****iai****, panaš****iai****, bais****iai****, staig****iai****;*

• daiktavardžių ir jiems priklausančių žodžių vns. gal.: *vien****ą*** *dien****ą****, vard****ą****, ežer****ą****, į ežer****ą****,didel****ę*** *band****ą****, į vasaroj****ų****, piemenuk****ą****, per smarki****ą*** *audr****ą****;*

• daiktavardžių ir būdvardžių dgs. kilm.: *lietuvi****ų****, Sal****ų****, Taraldži****ų****;*

• daiktavardžių ir jiems priklausančių žodžių viet.: *senov****ėje****, dang****uje****, t****oje*** *piev****oje****, t****oje*** *viet****oje****;*

• daiktavardžių vard.: *debes****is****, debes****ys****;*

• būdvardžių vard.: *tams****ūs****;*

• kiti daiktavardžių linksniai, kurių rašyba tikrinama pagal vardininką (-*ė, -ia, -is* ir t.t.), t.y. rašoma *-e*-, -es, -*ę* arba -*ia*-): *apylink****es****;*

• kiti būdvardžių linksniai, kurių rašyba tikrinama pagal vardininką: *šveln****iais****, skamb****iais****, didel****ę****, per smark****ią****;*

• daiktavardžių, būdvardžių priesagos*: perkūn****ing****i, sen****el****is, did****el****ę, piemen****uk****ą;*

• daiktavardžių su supanašėjusiais priebalsiais: *var****g****šas;*

• vietovardžių: ***Dvi****ragio,* ***S****alų,* ***T****araldžių;*

• sudurtiniai žodžiai: *didž****ia****ragis;*

• *Įvardžių: jie, jis*;

• prielinksnio *į:* ***į*** *vasarojų****, į*** *ežerą;*

• įsidėmėtinos rašybos žodžių: *kad, mūsų, mįslę, žemyn, šiandien;*

• kitos rašybos klaidos: praleistos ar sukeistos raidės, praleistas žodis ir pan.

**Tikrinama skyryba:**

• sakinio, kuriuo klausiama: *Ar girdėjai, kad panašiai atsirado ir mūsų* ***Dvi****ragio ežeras? Kur eini, Dviragi?*

• sakinio, kuriuo pabrėžiama, stebimasi, piktinamasi ir pan.: *Žmonės baisiai išsigando! Kaip piktai baubia Dviragis!*

• vienarūšių sakinio dalių: *Vieną dieną Salų apylinkes užklojo* ***tamsūs, perkūningi*** *debesys.* ***Ir švelniais, ir skambiais*** *vardais žmonės šaukė ežerą, bet šis tik dar garsiau ėmė ūžti. Vanduo užliejo* ***ir pievą, ir gyvulius, ir piemenuką****.*

• kablelis prieš  *bet*: *Blykčiojo žaibai ir griaudė****, bet*** *nelijo. Ir švelniais, ir skambiais vardais žmonės šaukė ežerą****, bet*** *šis tik dar garsiau ėmė ūžti.*

• kablelis prieš *kad*: *Lietuvių padavimai pasakoja****, kad*** *senovėje ežerai nusileisdavo iš dangaus. Ar girdėjai****, kad*** *panašiai atsirado ir mūsų* ***Dvi****ragio ežeras? Jis pasakė****, kad*** *reikia įminti mįslę – atspėti ežero vardą.*

• dialogo:

 *Piemenukas sušuko****:***

* *Kur eini, Dviragi?*

 *Debesis staigiai ūžtelėjo žemyn.*

• ar atitraukia pirmą teksto sakinį nuo krašto:

 *Lietuvių padavimai pasakoja ...*

• ar atitraukia pirmą pastraipos sakinį nuo krašto (mokytojų susitarimo dalykas):

 *Vieną dieną Salų apylinkes ...*

 *Kur dabar ežeras liūliuoja...*

• kitos akivaizdžios sakinio skyrybos klaidos: mažoji raidė sakinio pradžioje, nėra taško sakinio gale, nereikalingi kableliai, kiti skyrybos ženklai.

 **Kristijonas Donelaitis kuria**

Kambaryje bla**u**siai šviečia žvakės liepsnelė. Ji v**i**rpa, šokinėja, spragsi, vėl ta**r**si sust**i**ngsta. Ant stalo keletas knygų, žąsies pl**u**nksnų, rašal**i**nė, žvakių dėžutė. Tolm**i**nkiemio parapijos klebonas ir poetas Kristijonas Donelaitis rašo sekmadienio pamokslą. Tyliai čeža žąsies plunksna ir gelsvame popieriaus lape palieka lygias žodžių eilutes. Pamokslo pradžią jau sueiliavo. Donelaitis atidžia**i** skaito parašytus sakinius. Tamsoka. Žvakė baigia degti. Visada dėžutėje rasdavo naujų žvakių, bet šiandien ji tuščia. Poetas meta žvilgsnį į duris ir šūkteli:

– Mykolai, kur padėjai žvakes? Sakei, kad parvežei iš Gumbinės.

Nedrąsiai į kambarį įžengia poeto brolis Mykolas su žvakių ryšulė**liu**. Jis į žvakidę įstato naują žvakę, uždega. Kaip skaisčiai šviečia ir gardžia**i** kvepia vaškinė žvakė! Donelaitis pakelia akis aukštyn, mąsto. Šis pamokslas bus ne apie stebu**klus**, o apie vargšų būrų gyvenimą. Pabars Slunkių, kad tingi dirbti. O Joną ir Laurą pagirs, kad naujas **vy**žas nusipynė. Šviesiaplaukė lietuv**a**itė Grytė dailiai audžia. Gražiai ausdavo ir Grytės motina, ir senelė, ir... Vokietės nemoka išausti tokių margų raštų.

Taip gimsta pirmoji lietuviška poema „Metai“.

**Pastabos:** 1. Lentoje parašyti diktanto pavadinimą, žodį *būras*. Perskaičius visą tekstą būtina detaliai aptarti jo turinį: kas buvo Kristijonas Donelaitis, kodėl jis mums toks svarbus, kur yra Tolminkiemis, Gumbinė, pasakyti, kad tai yra vietovių pavadinimai; papasakoti, kad Tolminkiemio parapijoje gyveno ne tik lietuviai, bet ir daug vokiečių, kurie iš aukšto žiūrėdavo į būrą lietuvį, todėl savo kūryboje poetas dažnai lygindavo vienus su kitais; pasakyti, kad Slunkius yra vyro vardas, paaiškinti reikšmes vaikams nežinomų, rečiau vartojamų žodžių: *blausiai, žąsies plunksna (kaip rašymo priemonė), rašalinė, parapija, klebonas, pamokslas, vaškinė, būras, vyžos, margi raštai (audinių).*

 2.Nelaikyti klaidomis, jeigu mokinys parašė kitaip nei tekste, bet tas variantas galimas (taikau skyrybai), pavyzdžiui, parašė brūkšnį vietoj praleisto tarinio (*Ant stalo – keletas knygų*...), vietoj taško parašė daugtaškį ar šauktuką (*Tamsoka... Tamsoka! Žvakė baigia degti... Žvakė baigia degti! Donelaitis mąsto...* ir pan*.)*

 3. Tiesioginė kalba įvesta tikslingai – įdomu, kaip mokiniai moka skirti paprasčiausią atvejį, todėl tiesioginės kalbos skyrybos klaidos (dvitaškis, nauja eilutė, brūkšnys, nauja eilutė) turėtų būti skaičiuojamos.

 4.Sakinius su šauktuku, klaustuku, daugtaškiu stipresnieji mokiniai jau turėtų gebėti parašyti, tik mokytojas privalo juos labai raiškiai skaityti.

5. Tegul mokytojas pats sprendžia, ar paaiškins paskutinės pastraipos sakiniorašymą atitraukiant nuo krašto, ar laikys klaida, jeigu mokinys šį sakinį rašys toje pačioje eilutėje.

**Rašybos ir skyrybos atvejai**

**Žodžių rašyba**

Žodžiai su ilgaisiais (nekirčiuotais) ir trumpaisiais (kirčiuotais) balsiais *y-i, ū-u:* *dur****i****s, ryšulėli****u****, ak****i****s, b****u****s, liet****u****viška.*

Žodžiai su dvibalsiais *ie, uo*: *l****ie****psnelė, žąs****ie****s, Tolmink****ie****mio, sekmad****ie****nio, pop****ie****riaus, pal****ie****ka, šv****ie****čia, l****ie****tuvaitė, vok****ie****tės.*

Žodžiai su dvibalsiu *au* po minkštai tariamo priebalsio: *popier****iau****s, j****au***.

Žodžiai su pirmame sande kirčiuotais mišriaisiais dvigarsiais: *v****i****rpa, sust****i****ngsta, pl****u****nksnų (pl****u****nksna), Tolm****i****nkiemio, žv****i****lgsnį, d****i****rbti, g****i****msta.*

Žodžiai su minkštumo ženklu *i,* su *j:* *žvak****i****ų, Tolminkiem****i****o,*  *parapi****jo****s, Kristi****jo****nas, sekmadien****i****o, žodž****i****ų, sakin****i****us, nau****jų****, žvak****i****ų, ryšulėl****i****u, Slunk****i****ų, tok****i****ų, pirmo****ji****.*

Žodžiai su priebalsių samplaikomis: *lie****psn****elė,* ***spr****agsi, susti****ngst****a, plu****nksn****ų (plu****nksn****a), pamo****ksl****ą (pamo****ksl****o), ge****lsv****ame, žvi****lgsn****į, tu****šč****ia, skai****sč****iai (*samplaikose supanašėję priebalsiai nurodyti kituose atvejuose, todėl nereikėtų dvejinti).

Esamojo l. veiksmažodžiai: *švieč****ia****, šokinėj****a****, baig****ia****, įženg****ia****, kvep****ia****, pakel****ia****, audž****ia****.*

Būtojo k. l. veiksmažodžiai: *padėj****ai****, sak****ei****, parvež****ei****.*

Būtojo d. l. veiksmažodžiai*: ra****s****davo, au****s****davo.*

Veiksmažodžių bendratis: *de****g****ti, dir****b****ti.*

Kiti veiksmažodžiai su supanašėjusiais priebalsiais: *spra****g****si, sustin****g****sta.*

Veiksmažodžių priesagos: *šok****inė****ja, sueil****iav****o, paraš****yt****us (iš paraš****yt****i), šūkt****el****i.*

Veiksmažodžių priešdėliai: ***į****žengia,* ***į****stato,* ***už****dega,* ***iš****austi*.

Prieveiksmiai, kurie atsako į klausimą *kaip?*: *blaus****iai****, tyl****iai****,*

*atidž****iai****, nedrąs****iai****, skaisč****iai****, gardž****iai****, dail****iai****, graž****iai****.*

Daiktavardžių vns. gal.: *pamoksl****ą****, pradži****ą****, žvilgsn****į****, į kambar****į****, į žvakid****ę****, žvak****ę****, apie gyvenim****ą****, Slunki****ų****, Jon****ą****, Laur****ą****.*

Būdvardžių vns. gal.: *nauj****ą.***

Daiktavardžių dgs. kilm.: *knyg****ų****, plunksn****ų****, žvaki****ų****, žodži****ų****, vargš****ų*** *būr****ų****, rašt****ų.***

Būdvardžių (ir parodomųjų įvardžių) dgs. kilm.: *nauj****ų****, toki****ų*** *marg****ų****.*

Daiktavardžių viet.: *kambar****yje****, lap****e***, *dėžut****ėje***.

Būdvardžių viet.: *gelsv****ame.***

Kiti daiktavardžių linksniai, kurių rašyba tikrinama pagal vardininką, *(-e*-, -*ę*  arba -*ia*-): *eilut****e****s, pradž****ią****, žvak****e****s, žvakid****ę****, žvak****ę****.*

Kiti būdvardžių linksniai, kurių rašyba tikrinama pagal vardininką, *(-e*-, -*ę* arba -*ia*-, -*ą*): *lyg****ia****s, tušč****ia****, nauj****ą****, nauj****a****s.*

Daiktavardžių priesagos: *liepsn****el****ė, rašal****in****ė, dėž****ut****ė (dėž****ut****ėje), Gumb****in****ės, ryšul****ėl****iu, gyv****enim****ą, sen****el****ė, mot****in****a.*

Būdvardžių priesagos: *vašk****in****ė, lietuv****išk****a*.

Daiktavardžiai su supanašėjusiais priebalsiais: *žvil****g****snį*, *var****g****šų*.

Sudurtiniai žodžiai: *švies****ia****plaukė*.

Asmenvardžiai, vietovardžiai: ***T****olminkiemio,* ***K****ristijonas* ***D****onelaitis,* ***G****umbinės,* ***M****ykolas,* ***S****lunkių,* ***J****oną,* ***L****aurą,* ***G****rytė (****G****rytės).*

Įvardžiai: *ji, jis*.

Prielinksniai*:* ***į*** *duris,* ***iš*** *Gumbinės,* ***į*** *kambarį,* ***su*** *ryšulėliu,* ***į*** *žvakidę,* ***apie*** *stebuklus,* ***apie*** *vargšų būrų gyvenimą.*

Įsidėmėtinos rašybos žodžiai: *keletas, žąsies, šiandien, nedrąsiai, aukštyn, mąsto, stebuklus, kad* (kiekvieną žodį skaičiuojame kaip atskirą atvejį).

Kūrinio pavadinimo rašymas (didžioji raidė, kabutės): ***„M****etai****“.***

Žodžių kėlimas (ar neperkelia vienos priebalsės, ar neišskiria dvibalsius, mišriuosius dvigarsis žyminčių raidžių, priebalsio minkštumo ženklo *i* ir balsės).

Kitos rašybos klaidos (praleistos ar sukeistos raidės, praleistas žodis ir pan.).

**Sakinių skyryba**

Sakinio ribų žymėjimas (didžioji raidė sakinio pradžioje, taškas sakinio gale).

Klaustukas sakinio gale: *Mykolai, kur padėjai žvakes****?***

Šauktukas sakinio gale: *Kaip skaisčiai šviečia ir gardžiai kvepia vaškinė žvakė****!***

Daugtaškis, kai nebaigta mintis: *Gražiai ausdavo ir Grytės motina, ir senelė, ir****...***

Vienarūšės sakinio dalys: *Ji virpa****,*** *šokinėja****,*** *spragsi****,*** *vėl tarsi sustingsta. Ant stalo keletas knygų****,*** *žąsies plunksnų****,*** *rašalinė****,*** *žvakių dėžutė. Jis į žvakidę įstato naują žvakę****,*** *uždega. Donelaitis pakelia akis aukštyn****,*** *mąsto. Gražiai ausdavo ir Grytės motina****,*** *ir senelė****,*** *ir...*

Kablelis prieš *o, bet*: *Visada dėžutėje rasdavo naujų žvakių****,*** *bet šiandien ji tuščia. Šis pamokslas bus ne apie stebuklus****,*** *o apie vargšų būrų gyvenimą.*

Kablelis prieš *kad*: *Sakei****,*** *kad parvežei iš Gumbinės. Pabars Slunkių****,*** *kad tingi dirbti. O Joną ir Laurą pagirs****,*** *kad naujas* ***vy****žas nusipynė.*

Kreipinio skyryba: *Mykolai****,*** *kur padėjai žvakes?*

Dialogo skyryba:

*Poetas meta žvilgsnį į duris ir šūkteli****:***

***–*** *Mykolai****,*** *kur padėjai žvakes? Sakei, kad parvežei iš Gumbinės.*

 *Nedrąsiai į kambarį įžengia poeto brolis Mykolas su žvakių ryšulė****liu****.*

Kitos sakinio skyrybos klaidos

(nereikalingi arba praleisti kableliai, kiti skyrybos ženklai; atvejai, kurių nesimokyta, neskaičiuojami).

 **Iš Vilniaus istorijos**

Kunigaikščio Gedimino žmonės sunkiai, bet uoliai dirbo. Jie išmoningai sustiprina aukštą kalną Neries ir Vilnios santakoje. Jo viršūnėje pastato akmeninę pilį ir ją apjuosia pylimais. Kalno papėdėje sparčiai dygsta vyriausiojo krivio rūmai. Aukštyn šauna bokštas iš akmenų ir plytų. Gal girdėjai, kam jis reikalingas? Iš šio bokšto kriviai skelbdavo žmonėms dievų valią ir pranešdavo visokių žinių. O kokie gražūs kunigaikščio Gedimino, didžiūnų ir bajorų rūmai! Nagingi meistrai plušo savęs negailėdami. Greta iškilo kunigaikščio iždas, svirnai ir arklidės.

Visą miestą aptveria tvirta ąžuoline tvora. Iš miesto veda keletas kelių. Jie vingiavo į Kernavę, Vilkmergę, Trakus, Polocką, Medininkus …

Pastabos. 1. Antrą pastraipą mokiniams reikia pasakyti. 2. Parašyti lentoje žodį *valia.* 3. Pasakyti kablelį sakinyje *Gal girdėjai****,*** *kam jis reikalingas?* 4. Nelaikyti klaida, jeigu parašys didžiąja raide žodžius *vyriausiojo krivio, dievų.*

**Tikrinama rašyba:**

• žodžių su ilgaisiais (nekirčiuotais) ir trumpaisiais (kirčiuotais) balsiais **y-i, ū-u**: *Gedim****i****no, sust****i****prina, akmen****i****nę, p****i****lį,v****y****riausiojo, kr****i****vio, kr****i****viai, išk****i****lo,* ***i****ždas, arkl****i****dės, v****i****sas, pl****u****šo;*

• su dvibalsiais: *Vilni****au****s,* ***uo****liai, Ner****ie****s, apj****uo****sia, vyri****au****siojo, r****ei****kalingas, d****ie****vų, kok****ie****, m****ei****strai, m****ie****stas, ąž****uo****line ;*

• su mišriaisiais dvigarsiais: *V****il****niaus,*  *d****ir****bo, išmon****in****gai, V****il****nios, reikal****in****gas, nag****in****gi, tv****ir****ta ;*

• su minkštumo ženklu ***i***: *kunigaikšč****i****o, Viln****i****os, vyriaus****i****ojo, kriv****i****o, š****i****o, visok****i****ų, žin****i****ų, didž****i****ūnų, kel****i****ų;*

• su supanašėjusiais priebalsiais*: dy****g****sta, prane****š****davo;*

*•* veiksmažodžių es. l*.: apjuos****ia****, aptver****ia;***

*•* veiksmažodžių būt. k. l.: *girdėj****ai****;*

• veiksmažodžių priesagų: *ving****iav****o* (mokėsi, bet standartuose dar nereikalaujama);

• prieveiksmių: *sunk****iai****, uol****iai****, sparč****iai****;*

• daiktavardžių ir būdvardžių vns. gal.: *aukšt****ą*** *kaln****ą,*** *akmenin****ę*** *pil****į,*** *vali****ą,*** *vis****ą*** *miest****ą,*** *į Kernav****ę****, Vilkmerg****ę****, Polock****ą****;*

• daiktavardžių ir būdvardžių dgs. kilm.: *akmen****ų****, plyt****ų****, diev****ų,*** *visoki****ų*** *žini****ų****, didžiūn****ų****, bajor****ų,*** *keli****ų******;***

• daiktavardžių viet.: *santak****oje****, viršūn****ėje****, papėd****ėje****;*

• daiktavardžių ir būdvardžių dgs. vard.: *kriv****iai****, graž****ūs****;*

• daiktavardžių ir būdvardžių galūnių, kurių rašybą reikia pasitikrinti pagal vardininko linksnį: *ąžuolin****e****, Kernav****ę****, Vilkmerg****ę****;*

• asmenvardžių, vietovardžių : ***G****edimino****,*** ***N****eries,* ***V****ilnios,* ***K****ernavę,* ***V****ilkmergę,* ***T****rakus,* ***P****olocką,* ***M****edininkus**;*

• įvardžių: *jie, jo****,*** *ją* (mokėsi, bet standartuose dar nereikalaujama);

• įsidėmėtinos rašybos žodžių: *aukštyn,* *savęs, ąžuoline, keletas.*

**Tikrinama skyryba:**

• didžioji raidė sakinio pradžioje, taškas sakinio gale;

• sakinio, kuriuo klausiama: *Gal girdėjai, kam jis reikalingas****?***

• sakinio, kuriuo reiškiamas gėrėjimasis, džiaugsmas: *O kokie gražūs kunigaikščio Gedimino, didžiūnų ir bajorų rūmai****!***

• vienarūšių sakinio dalių: *O kokie gražūs kunigaikščio Gedimino****,*** *didžiūnų ir bajorų rūmai! Greta iškilo kunigaikščio iždas, svirnai ir arklidės. Jie vingiavo į Kernavę****,*** *Vilkmergę****,*** *Trakus****,*** *Polocką****,*** *Medininkus …*

• sakinio su jungtuku ***bet***:  *Kunigaikščio Gedimino žmonės sunkiai****,*** *bet uoliai dirbo.*

Pagal senų žmonių pasakojimus

 **Ožakmenis**

 Jurgis šnekina senelį:

* Seneli, ar Rokiškio apylinkėse yra įdomių akmenų?
* Ir dar kokių! Tu dar nematei Ožakmenio. Rytoj nuvesiu tave prie jo, o šiandien

 paklausyk.

Tas akmuo stūkso prie Vyžuonos ežerėlio Papartynės miške. Seniau ten augo tokios girios, kad net įžengti sunkiai galėjai. Jose knibždėjo įvairių žvėrių. O kiek buvo vilkų! Pilkiai būriais atsliūkindavo į kaimus ir drąsiai išsivesdavo ne vieną veršiuką, ožkytę, kumeliuką.

 Kartą vyrai atvažiavo į mišką medžių kirsti. Mato – ant didžiulio akmens šokinėja jauna ožkytė, o aplink akmenį zuja gauja vilkų. Vis kelia snukius aukštyn ir laukia skanaus kąsnio. Vyrai kirviais nuvijo plėšrūnus ir išgelbėjo vargšę ožkytę. Nuo to laiko tą akmenį vadina Ožakmeniu.

**Tikrinama rašyba:**

• žodžių su ilgaisiais (nekirčiuotais) ir trumpaisiais (kirčiuotais) balsiais *y-i, ū-u*:***y****ra, r****y****toj, V****y****žuonos, g****i****rios,* ***į*** *m****i****šką, nuv****i****jo, vad****i****na, t****u****, b****u****vo, b****ū****riais, didži****u****lio, z****u****ja, snuki****u****s;*

• su dvibalsiais *ie, uo*: *akm****uo****,šiand****ie****n, pr****ie*** *Vyž****uo****nos, k****ie****k, ne v****ie****ną, n****uo****;*

• su dvibalsiu *au* po minkštai tariamo priebalsio: *sen****iau****, j****au****na;*

• su pirmame sande kirčiuotais mišriaisiais dvigarsiais: *J****u****rgis,* *;*

• su minkštumo ženklu *i, j:* *J****u****rgis, Rokišk****i****o, įdom****i****ų, kok****i****ų, Ožakmen****i****o, nuves****i****u, ežerėl****i****o, tok****i****os gir****i****os, įvair****i****ų žvėr****i****ų, atsl****i****ūkindavo, didž****i****ulio, snuk****i****us, Ožakmen****i****u;*

*•* veiksmažodžių es. l.: *šokinėj****a****, zuj****a****, kel****ia****, lauk****ia;***

*•* veiksmažodžių būt. k. l.II asm.: *nemat****ei****, galėj****ai****;*

*•* veiksmažodžių būt. d.. l.: *išsive****s****davo;*

*•* veiksmažodžių bendraties: *įžen****g****ti;*

• veiksmažodžių priesagų: *atvaž****iav****o;*

• veiksmažodžių priešdėlių: ***į****žengti,* ***at****sliūkindavo,* ***iš****sivesdavo,* ***iš****gelbėjo ;*

• prieveiksmių: *sunk****iai****,**drąs****iai****;*

• daiktavardžių ir būdvardžių (skaitvardžių, įvardžių) vns. gal.: *senel****į****, ne vien****ą*** *veršiuk****ą****, ožkyt****ę****, kumeliuk****ą****, kart****ą****,* ***į*** *mišk****ą****, aplink akmen****į****, vargš****ę*** *ožkyt****ę*** (ir *e* gale)*, t****ą*** *akmen****į****;*

• daiktavardžių ir būdvardžių dgs. kilm.: *įdomi****ų*** *akmen****ų****, koki****ų****, įvairi****ų*** *žvėri****ų****, vilk****ų*** *;*

• daiktavardžių, būdvardžių, įvardžių viet.: *apylinkės****e****, mišk****e****, jos****e****;*

• daiktavardžių vard.: *pilk****iai****, gauj****a****;*

• daiktavardžių įn.: *būr****iais****, kirv****iais****;*

• daiktavardžių priesagos: *sen****el****į, sen****el****i, akm****en****ų (ir kitos formos), ežer****ėl****io, Papart****yn****ės, verš****iuk****ą, ožk****yt****ę, kume****liuk****ą, plėšr****ūn****us;*

• daiktavardžių, būdvardžių priešdėliai: ***apy****linkėse,* ***į****domių,* ***į****vairių;*

• daiktavardžių su supanašėjusiais priebalsiais: *o****ž****kytę, var****g****šę;*

• asmenvardžių, vietovardžių: ***J****urgis,* ***R****okiškio,* ***O****žakmenio,* ***V****yžuonos ežerėlio,* ***P****apartynės miške;*

• įsidėmėtinos rašybos žodžių: *rytoj, šiandien, tave, drąsiai,* *aukštyn,* *kąsnio;*

**Tikrinama skyryba:**

• sakinio, kuriuo klausiama: *Seneli, ar Rokiškio apylinkėse yra įdomių akmenų****?***

• sakinio, kuriuo pabrėžiama, stebimasi: *Ir dar kokių****!*** *O kiek buvo vilkų****!***

• vienarūšių sakinio dalių: *Pilkiai būriais atsliūkindavo į kaimus ir drąsiai išsivesdavo ne vieną* ***veršiuką, ožkytę, kumeliuką****.*

• kablelis prieš *o, kad*: *Rytoj nuvesiu tave prie jo****, o*** *šiandien paklausyk. Seniau ten augo*

 *tokios girios****, kad*** *net įžengti sunkiai galėjai. Mato – ant didžiulio akmens šokinėja jauna ožkytė****, o*** *aplink akmenį zuja gauja vilkų.*

• kreipinio: ***Seneli,*** *ar Rokiškio apylinkėse yra įdomių akmenų?*

• dialogo:

 *Jurgis šnekina senelį****:***

* *Seneli, ar Rokiškio apylinkėse yra įdomių akmenų?*

 *– Ir dar kokių! Tu dar nematei Ožakmenio.*

• ar atitraukia pirmą sakinį nuo krašto.

 *Jurgis šnekina…*

 **Kuo garsi Suvalkija**

Vytauto Didžiojo tiltu pervažiuojame Nemuną ir atsiduriame Aleksote. Važiuojame tolyn. Prieš akis atsiveria Suvalkijos lygumos.

Tu jau girdėjai, kad Suvalkija y**ra** viena iš keturių Lietuvos etnografinių dalių. Kuo garsėja šis kraštas? Derlingomis žemėmis, turtingomis sodybomis ir darbščiais žmonėmis.

Suvalkijos laukuose **ga**li puikiai augti ne tik rugiai, avižos, miežiai, bet ir kviečiai, cukriniai runkeliai, linai. O kokie puikūs sodai puošia sodybas! Žaliaskarės eglės, plačiašakiai lazdynai ir galingi ąžuolai saugo gražias ir šviesias suvalkiečių trobas nuo šiaurės vėjų, teikia pavėsį vasaros vidurdienį. Kurdamas naują sodybą suvalkietis visada išsikasdavo dvi dideles kūdras. Vienoje kūdroje šeimyna prausdavosi, o kitoje žąsys, antys turkšdavosi. Į paukščių kūdrą ir gyvuliai brisdavo atsigaivinti.
 Įdomu užsukti į seną suvalkiečių sodybą. Tave pasitiks žilagalvė močiutė įvairiaspalvėmis tulpėmis išmarginta prijuo**ste** ir gražiai išdainuos:

* Iš kur būsi, vaikeli?

Netiesa, kad suvalkiečiai šykštūs. Močiutė skuba dengti stalą linine

staltiese. Tuojau ant jo atsiranda saldus sūris, **svie**stinė su **svie**stu, juodos duonos kepalas, šviežio pieno ąsotis.

 Pakeliauk po Suvalkiją, pažink šį lygumų kraštą!

**Tikrinama rašyba:**

• žodžių su ilgaisiais (nekirčiuotais) ir trumpaisiais (kirčiuotais) balsiais *y-i, ū-u*: *ak****i****s, Suvalk****i****jos, t****u****,* ***y****ra, š****i****s, t****i****k, dv****i****, d****i****deles, įdom****u****, užs****u****kti, pasit****i****ks, moči****u****tė, sk****u****ba, sald****u****s* (arba šį žodį galima priskirti prie būdvardžio vardininko rašybos), *l****y****gumų;*

• žodžių su dvibalsiais *ie, uo*: *pervaži****uo****jame (važi****uo****jame), pr****ie****š, v****ie****na (v****ie****noje), L****ie****tuvos, k****uo****, lauk****uo****se, m****ie****žiai, kv****ie****čiai, kok****ie****, p****uo****šia, ąž****uo****lai, suvalk****ie****čių (suvalk****ie****tis, suvalk****ie****čiai), n****uo****, prij****uo****ste, išdain****uo****s, net****ie****sa, stalt****ie****se, sv****ie****stinė (sv****ie****stu), j****uo****dos d****uo****nos, šv****ie****žio p****ie****no;*

• žodžių su dvibalsiu *au* po minkštai tariamo priebalsio*: j****au****, š****iau****rės, pakel****iau****k;*

• žodžių su pirmame sande kirčiuotais mišriaisiais dvigarsiais: *t****il****tu, vid****ur****dienį, k****ur****damas, t****ul****pėmis, paž****in****k; derl****in****gomis, turt****in****gomis, gal****in****gi* (arba skirti prie būdvardžio priesagų);

• žodžių su minkštumo ženklu *i, su j: pervaž****i****uojame (važ****i****uojame), Didž****i****o****j****o, Suvalki****j****os, iš ketur****i****ų, etnografin****i****ų, dal****i****ų, suvalkieč****i****ų, vė****j****ų, paukšč****i****ų, moč****i****utė, pri****j****uoste,* ***j****uodos, šviež****i****o;*

• žodžių su priebalsių asimiliacija: *dar****b****ščiais;*

*•* veiksmažodžių es. l.: *pervažiuoj****ame (****važiuoj****ame****)**, atsidur****iame****, atsiver****ia****, garsėj****a****, puoš****ia****, teik****ia****;*

*•* veiksmažodžių būt. k. l.: *girdėj****ai****;*

*•* veiksmažodžių būt. d.. l.: *išsika****s****davo, prau****s****davosi, tur****kš****davosi, bri****s****davo;*

*•* veiksmažodžių bendraties: *au****g****ti , den****g****ti;*

• veiksmažodžių priesagų: gars**ė**ja*;*

• veiksmažodžių priešdėlių: ***at****siduriame****, at****siveria,* ***iš****sikasdavo,* ***at****sigaivinti,* ***už****sukti,* ***iš****dainuos,*  ***at****siranda;*

• prieveiksmių: *puik****iai****, graž****iai****;*

• daiktavardžių ir jiems priklausančių žodžių vns. gal.: *Nemun****ą****, pavės****į****, vidurdien****į****, nauj****ą*** *sodyb****ą****, į kūdr****ą****, į sen****ą*** *sodyb****ą****, stal****ą****, krašt****ą*** *;*

• daiktavardžių ir būdvardžių (bei skaitvardžių) dgs. kilm.: *iš keturi****ų****, etnografini****ų****, dali****ų****, suvalkieči****ų****, vėj****ų****, paukšči****ų****, lygum****ų****;*

• daiktavardžių ir jiems priklausančių žodžių viet.: *Aleksot****e****, lauk****uose****, vien****oje*** *kūdr****oje****, kit****oje*** *(kūdroje);*

• daiktavardžių vard.: *Suvalkij****a****, rug****iai****, miež****iai****, kvieč****iai****, runkel****iai****, žąs****ys****, ant****ys****, gyvul****iai****;*

• būdvardžių vard.: *cukrin****iai****, plačiašak****iai****, puik****ūs****, sald****us****, šykšt****ūs****;*

• kiti daiktavardžių linksniai, kurių rašyba tikrinama pagal vardininką (-*ė, -ia, -is* ir t.t.), t.y. rašoma *-e*-, -es, -*ę* arba -*ia*-): *prijuost****e****, stalties****e****;*

• kiti būdvardžių linksniai, kurių rašyba tikrinama pagal vardininką: *darbšč****iais****, graž****ias****, švies****ias****, nauj****ą****, didel****es****, linin****e****;*

• daiktavardžių, būdvardžių priesagos*: sod****yb****as, lazd****yn****ai, did****el****es, šeim****yn****a, vaik****el****i;*

• būdvardžių priešdėlių: ***į****domu,* ***į****vairiaspalvėmis;*

• vardų, vietovardžių ir kt. pavadinimų: ***V****ytauto* ***D****idžiojo,* ***N****emuną,* ***A****leksote,* ***S****uvalkijos (****S****uvalkija ir kt.),* ***L****ietuvos;*

• sudurtiniai žodžiai: *žal****ia****skarės, plač****ia****šakiai, įvair****ia****spalvėmis;*

**•** įvardžių: *jo, šį;*

• prielinksnio ***į: į*** *kūdrą;*

• įsidėmėtinos rašybos žodžių: *tol****yn****, ka****d****,* ***ą****žuolai, ž****ą****sys, tav****e****,* ***ą****sotis;*

• kitos rašybos klaidos: praleistos ar sukeistos raidės, praleistas žodis ir pan.

**Tikrinama skyryba:**

• sakinio, kuriuo klausiama: *Kuo garsėja šis kraštas****?***  *Iš kur būsi, vaikeli****?***

• sakinio, kuriuo pabrėžiama, didžiuojamasi, raginama ir pan.: *O kokie puikūs sodai puošia sodybas****!***  *Pakeliauk po Suvalkiją, pažink šį lygumų kraštą****!***

• vienarūšių sakinio dalių: ***Derlingomis žemėmis, turtingomis sodybomis*** *ir* ***darbščiais žmonėmis****. Suvalkijos laukuose gali puikiai augti ne tik* ***rugiai, avižos, miežiai****, bet ir* ***kviečiai, cukriniai runkeliai, linai****.* ***Žaliaskarės eglės, plačiašakiai lazdynai*** *ir* ***galingi ąžuolai*** *saugo* ***gražias*** *ir* ***šviesias*** *suvalkiečių trobas nuo šiaurės vėjų, teikia pavėsį vasaros vidurdienį* ( kablelį po vėjų galima pasakyti, nes labai išplėstos vienarūšės sakinio dalys). *Vienoje kūdroje šeimyna prausdavosi, o kitoje* ***žąsys, antys*** *turkšdavosi. Tuoj ant jo atsiranda* ***saldus sūris, sviestinė su sviestu , juodos duonos kepalas, šviežio pieno ąsotis****.* ***Pakeliauk*** *po Suvalkiją,* ***pažin****k šį lygumų kraštą!*

• kablelis prieš  *bet, o*: *Suvalkijos laukuose gali puikiai augti ne tik rugiai, avižos, miežiai****, bet*** *ir kviečiai, cukriniai runkeliai, linai. Vienoje kūdroje šeimyna prausdavosi****, o*** *kitoje žąsys, antys turkšdavosi.*

• kablelis prieš *kad*: *Tu jau girdėjai****, kad*** *Suvalkija yra viena iš keturių Lietuvos etnografinių dalių. Netiesa****, kad*** *suvalkiečiai šykštūs.*

 • kreipinio: *Iš kur būsi****, vaikeli****?*

• dialogo:

 *... ir gražiai išdainuos****:***

* *Iš kur būsi, vaikeli?*

 ***N****etiesa, ...*

• ar atitraukia pirmą teksto sakinį nuo krašto:

*Vytauto Didžiojo tiltu pervažiuojame Nemuną...*

• ar atitraukia pirmą pastraipos sakinį nuo krašto (mokytojų susitarimo dalykas);

• kitos akivaizdžios sakinio skyrybos klaidos: mažoji raidė sakinio pradžioje, nėra taško sakinio gale, nereikalingi kableliai, kiti skyrybos ženklai.

 Pagal Pranę Dundulienę

 **Kaip senovėje duoną gerbė**

 Duonos kepimą Lietuvoje lydėjo įvairūs papročiai. Ant kepalo darydavo kryžiaus arba saulės ženklą. Jeigu kaimynas rasdavo kepant duoną, sakydavo:

– Skalsa, branda ir man banda.

 – Ačiū, – mandagiai padėkoja kepėja.

 Jeigu ant žemės numetei duonos trupinėlį, jį turėjai pakelti, pabučiuoti ir suvalgyti. O jeigu nesuvalgei kąsnelio? Tą kąsnelį pririšdavo prie šaukšto. Taip jis nepasimesdavo. Rūpestingas šeimininkas nenoriai prariekdavo duonos kepalą saulei nusileidus. Kampelį palikdavo ant stalo vėlėms. Tuomet namai bus laimingi ir darbingi. Duoną pagarbiai dėdavo padu į apačią. Drausdavo iš riekės laužti viena ranka. Su duona sutikdavo ir išleisdavo garbingą svečią. Mūsų protėviai tikėjo, kad po naujo namo pamatais padėta duona globoja tų namų gyventojus, saugo nuo visokių blogybių, piktų dvasių, gaisro.

Rašybos atvejai:

*fonetinė rašyba*:

- ar nepraleidžia, nesukeičia raidžių;

1. ilgųjų ir trumpųjų balsių rašyba: *kep****i****mą, l****y****dėjo, prir****i****šdavo, j****i****s, pal****i****kdavo, b****u****s, sut****i****kdavo, g****y****ventojus;*
2. *ie*, *uo* rašyba: *d****uo****nos (ir kitos šio žodžio formos), L****ie****tuvoje, pabuči****uo****ti, pr****ie****, prar****ie****kdavo, t****uo****met, r****ie****kės* ;
3. *au* po minkštai tariamo priebalsio rašyba: *kryž****iau****s*;
4. žodžių su priebalsių minkštumo ženklu *i*: *pabuč****i****uoti,* *kąsnel****i****o,* *visok****i****ų blogyb****i****ų, dvas****i****ų*;
5. mišriųjų dvigarsių su *i*, *u*: *rūpest****in****gas, laim****in****gi, darb****in****gi, garb****in****gą* (šiuos atvejus galima priskirti ir priesaginių būdvardžių rašybai);

*morfologinė rašyba:*

1. es. l. veiksmažodžių: *padėkoj****a****, globoj****a****;*
2. būt. k. l. veiksmažodžių: *numet****ei****, turėj****ai****, nesuvalg****ei****;*
3. būt. d. l. veiksmažodžių: *ra****s****davo, priri****š****davo, nepasime****s****davo, prarie****k****davo, pali****k****davo, drau****s****davo, suti****k****davo, išlei****s****davo;*
4. veiksmažodžių su priesagomis: *pabuč****iuoti,*** *suvalg****yti****;*
5. veiksmažodžio bendraties: *lau****ž****ti;*
6. prieveiksmių (kaip?): *mandag****iai****, nenor****iai****, pagarb****iai****;*
7. daiktavardžių vns. gal. l.: *kepim****ą****, ženkl****ą****, duon****ą****, trupinėl****į****, kąsnel****į****, kepal****ą****, kampel****į****, į apač****ią****, sveč****ią****;*
8. daiktavardžių dgs. kilm. l.: *nam****ų****, blogybi****ų****, dvasi****ų****;*
9. daiktavardžių viet. l.: *senovėj****e****, Lietuvoj****e****;*
10. e arba ia daiktavardžių galūnėse: *paproč****iai****, kepėj****a****, saul****ei****, sveč****ią,*** *protėv****iai****;*
11. daiktavardžių su priesagomis: *trupin****ėl****į, kąsn****el****io, kamp****el****į;*
12. būdvardžių vns. gal. l.: *garbing****ą****;*
13. būdvardžių dgs. kilm. l.: *visoki****ų****, pikt****ų****;*
14. būdvardžių dgs. vard.l: ***į****vair****ū****s;*
15. būdvardžių su priešdėliais: ***į****vairūs;*
16. įsidėmėtinos rašybos žodžių: *ačiū, kąsnelio (kąsnelį), mūsų, kad.*

*sakinio skyryba:*

1. didžioji raidė sakinio pradžioje, taškas sakinio gale;
2. sakinio, kuriuo klausiama: *O jeigu nesuvalgei kąsnelio?*
3. vienarūšių sakinio dalių: *Skalsa****,*** *branda ir man banda. … jį turėjai pakelti****,*** *pabučiuoti ir suvalgyti. …duona globoja tų namų gyventojus****,*** *saugo nuo visokių blogybių****,*** *piktų dvasių****,*** *gaisro* (kadangi šiame sakinyje vienarūšės sakinio dalys išplėstos, neprivalo mokėti jas skirti);
4. kablelis prieš jungtuką *kad;*
5. dialogo.

 **Įdomi pelkė**

Rokiškio rajono Kukių miške plyti Gaidžiabalės pelkė. Iš ko kilo mįslingas pelkės vardas? Kažkada prie pelkės buvo Gaidžgalės kaimas. Kaime gyveno kelios šeimynos pavarde Gaidžiai. Šis kaimas buvo tarsi Lietuvos gale, nes jo ribos baigėsi ties Latvijos siena. Todėl kaimą žmonės pavadino Gaidžgalės vardu, o pelkę Gaidžio bala arba Gaidžiabale.

Gyventojai pelkėje seniau kasdavo durpes. Šiandien čia tylu. Senas eigulys Rokas Ąžuolaitis džiaugiasi:

* Kaip gerai, kad į pelkę grįžo ramybė!

Gaidžiabalės pelkė vertinga augalais, paukščiais, kitais gyviais. Po kojomis liūliuoja

samanų kup**stai**, retos žolės, uogienojai. Į saulę stengiasi stiebtis žemaūgės pušelės. Vasarą nusidriekia ūmė**džių** tiltai, o rudenį raudonuoja spanguolių karoliai. Iš po kelmų, kup**stų** ir šakų sąvartų iššliaužia pasišildyti gyvatės.  Pavasarį tarp retų medžių burbuliuoja tetervinai. Naktį pelkės karalijoje viešpatauja pelėda. Ji **gū**džiai ūkauja, šiurpina drąsuolius keliautojus. Gaidžiabalėje gyvena pilkosios gervės, tikučiai, medšarkės, kuolingos. Nuostabi ši gamtos karali**ja**!

 **(**Žinios rinktos iš interneto)

**Tikrinama rašyba:**

• žodžių su ilgaisiais (nekirčiuotais) ir trumpaisiais (kirčiuotais) balsiais *y-i, ū-u*: *g****y****veno, g****y****vena, g****y****ventojai, t****y****lu, g****y****vatės, li****ū****liuoja,* ***ū****mėdžių, k****i****lo, š****i****s, r****i****bos, j****i****, nuostab****i****, š****i****, b****u****vo, vard****u****, tyl****u****, r****u****denį, tik****u****čiai;*

• žodžių su dvibalsiais *ie, uo*: *pr****ie****, t****ie****s,* *s****ie****na,* *nusidr****ie****kia, v****ie****špatauja, šiand****ie****n, st****ie****btis, spang****uo****lių, k****uo****lingos, n****uo****stabi,* ***uo****g****ie****nojai;*

• žodžių su dvibalsiu *au* po minkštai tariamo priebalsio: *sen****iau****, dž****iau****giasi, iššl****iau****žia, (*ir priesagoje *– kel****iau****tojus);*

• žodžių su pirmame sande kirčiuotais mišriaisiais dvigarsiais: *d****ur****pes,* *t****il****tai, pasiš****il****dyti, p****il****kosios (*ir priesagose *– mįsl****in****gas,* *vert****in****ga);*

• žodžių su minkštumo ženklu *i, su j*: *Rokišk****io****, raj****o****no,* *Kuk****ių****, kel****io****s, Latvij****o****s, Gaidž****io****,**koj****o****mis, l****iū****l****iuo****ja, ūmėdž****ių****, spanguol****ių****, medž****ių****, karalij****o****je, drąsuol****iu****s, keliautoj****u****s, pilkos****io****s;*

*•* veiksmažodžių es. l.: *džiaug****ia****si, liūliuoj****a****, nusidriek****ia****, raudonuoj****a****, iššliauž****ia****, burbuliuoj****a****, viešpatauj****a****, ūkauj****a;***

*•* veiksmažodžių būt. d.. l.: *ka****s****davo;*

*•* veiksmažodžių bendraties: *stie****b****tis;*

• veiksmažodžių priesagų: *gyv****en****o, pavad****in****o*, *pasišild****yti****, liūli****uoj****a, raudon****uoj****a, burbuli****uoj****a;*

• veiksmažodžių priešdėlių: ***iš****šliaužia;*

• prieveiksmių: *gūdž****iai****;*

• daiktavardžių vns. gal.: *kaim****ą****, pelk****ę****, į pelk****ę****, į saul****ę****, vasar****ą****, ruden****į****, pavasar****į****, nakt****į*** *;*

• daiktavardžių ir būdvardžių dgs. kilm.: *Kuki****ų****, saman****ų****, ūmėdži****ų****, spanguoli****ų****, iš po kelm****ų****, kup****stų****, šak****ų*** *sąvart****ų****, ret****ų*** *medži****ų****;*

• daiktavardžių viet.: *mišk****e****, kaim****e****, gal****e****, pelk****ėje****, karalij****oje****, Gaidžiabal****ėje****;*

• daiktavardžių vard.: *Gaidž****iai****, gyventoj****ai****, uogienoj****ai****, karol****iai****, tikuč****iai****, karalij****a****;*

• kiti daiktavardžių linksniai, kurių rašyba tikrinama pagal vardininką *(-e*-, -*ę* arba -*ia*-): *pavard****e****, pelk****ę****, Gaidžiabal****e****, durp****e****s, paukšč****ia****is, gyv****ia****is, saul****ę****;*

• daiktavardžių, būdvardžių priesagos*: šeim****yn****os, gyv****entoj****ai, Ąžuol****ait****is, ram****yb****ė, uog****ienoj****ai, puš****el****ės, karal****ij****oje*, *drąs****uol****ius,keli****autoj****us, mįsl****in****gas, vert****in****ga;*

• daiktavardžių priešdėlis *są*: ***są****vartų* ir ne priešdėlis:***sa****manų;*

• daiktavardžių su supanašėjusiais priebalsiais: *me****d****šarkės;*

• asmenvardžių, vietovardžių, valstybių pavadinimų: ***R****okiškio,* ***K****ukių miške,* ***G****aidžiabalės pelkė,* ***G****aidžgalės kaimas,* ***G****aidžiai,* ***G****aidžio bala,* ***G****aidžiabale,* ***R****okas* ***Ą****žuolaitis,* ***L****ietuvos,* ***L****atvijos;*

• sudurtiniai žodžiai: *Gaidž****ia****balė, Gaidžgalės, žemaūgės, medšarkės;*

• prielinksnio *į:* ***į*** *pelkę,* ***į*** *saulę;*

• įsidėmėtinos rašybos žodžių: *m****į****slingas, ka****ž****kada, š****ia****ndien,č****ia****,* ***Ą****žuolaitis, gr****į****žo, dr****ą****suolius*.

• kitos rašybos klaidos: praleistos ar sukeistos raidės, praleistas žodis ir pan.

**Tikrinama skyryba:**

• sakinio, kuriuo klausiama: *Iš ko kilo mįslingas pelkės vardas****?***

• sakinio, kuriuo džiaugiamasi: *Kaip gerai, kad į pelkę grįžo ramybė! Nuostabi ši gamtos karalija!*

• vienarūšių sakinio dalių: *Gaidžiabalės pelkė vertinga* ***augalais, paukščiais, kitais gyviais****. Po kojomis liūliuoja* ***samanų kupstai, retos žolės, uogienojai****.* ***Iš po******kelmų, kupstų ir šakų sąvartų*** *iššliaužia pasišildyti gyvatės. Ji* ***gū****džiai* ***ūkauja, šiurpina*** *drąsuolius keliautojus. Gaidžiabalėje gyvena* ***pilkosios gervės, tikučiai, medšarkės, kuolingos***.

• kablelis prieš *o*: *Todėl kaimą žmonės pavadino Gaidžgalės vardu****, o*** *pelkę Gaidžio bala arba Gaidžiabale. Vasarą nusidriekia ūmė****džių*** *tiltai****, o*** *rudenį raudonuoja spanguolių karoliai.*

• kablelis prieš *kad*: *Kaip gerai****, kad*** *į pelkę grįžo ramybė!*

• dialogo:

 *Senas eigulys Rokas Ąžuolaitis džiaugiasi****:***

* *Kaip gerai, kad į pelkę grįžo ramybė!*

• ar atitraukia pirmą teksto sakinį nuo krašto:

 *Rokiškio rajono Kukių miške...*

• ar atitraukia pirmą pastraipos sakinį nuo krašto (mokytojų susitarimo dalykas):

 *Gyventojai pelkėje seniau...*

 *Gaidžiabalės pelkė vertinga...*

• kitos akivaizdžios sakinio skyrybos klaidos: mažoji raidė sakinio pradžioje, nėra taško sakinio gale, nereikalingi kableliai, kiti skyrybos ženklai.