Bendri sakiniai

37 dalis

Vėžlys prašė erel\_\_\_, kad išmokytų jį skraid\_\_\_\_ti. Nors erelis ir sakė, kad ne vėžl\_\_\_\_i skraidyti, bet vėžlys dar labiau ėmė prašyti, kol erelis sutiko. Paėmęs vėžlį nagais, pakėlė į padangę ir paleido. Tas nukrito į uolas ir ištiško.

Didžiausi plotai pasaulyje apsėti kv\_\_\_\_čiais. Po jų reina rug\_\_\_\_i, av\_\_\_žos, miež\_\_\_\_i, soros, kukur\_\_\_zai, ryžiai ir grikiai. Skiriami žieminiai ir vasariniai kvieč\_\_\_\_i. Žieminiai kvieč\_\_\_\_i sėjami rudenį. Jie dygsta, suž\_\_\_lia kr\_\_\_meliais ir perž\_\_\_\_moja po sn\_\_\_gu. Pavasarį ž\_\_miniai kvieči\_\_\_\_i vėl ima augti, pasirodo stiebai ir varpos. Vasariniai kvieč\_\_\_\_\_i sėjami anksti pavasar\_\_\_. Iš kvietinių miltų kepama duona, pyragai, gaminami įvairūs konditerijos gamin\_\_\_\_\_i.

Žodžių rašybos treniravimasis

Degtukas, ruduo, lakūnas, sūrūs, dūmai, jūra, burės, mandagūs, krūmai, Arūnas, drąsus, Birutė, trintukas, skambutis, Ramūnas, sulūžo, saulutė.

1. Kuri tas žiburys pradingo? 2. Aplinkui gūdūs šilai, klampios baltos, pievos, mauruoti vandens liūnai, raistai ir vėl miškai. 3. Prie jūros tilto susigrūdo žmonių būrys. 4. Savo namų ir dūmai saldūs. 5. Lyg stambūs juodi lašai, pakibę mėlynuose d\_\_\_\_muose, viršum av\_\_\_\_lio skraidė bitės. 6. Žaliuoja vešl\_\_\_s jav\_\_\_ laukai. 7. Vyresnioji savo s\_\_\_n\_\_\_\_ Antaniuką išleido pas gerus žmones. 8. Pakr\_\_\_\_\_mėse ir pagir\_\_\_\_\_je prorečiais gieda vėlyvas vasaros paukštis.

1. Motinos akys žvelgia į tol\_\_\_. 2. Kvaili laimės ieško, gudrūs laimę k\_\_\_la. 3. Abi moterys lauke bev\_\_\_\_\_k nepasirodė. 4. Pirmasis saulės spindulys nušvietė uol\_\_\_\_\_jį giesmininką. 5. \_\_\_\_mai atsivėrė durys ir pro jas i\_\_\_\_\_\_\_oko Tobis. 6. Netoliese išvydome tris valtis. 7. Miestelio gatvėse linguoja pušys, kranksi pakildamos ir vėl nusileisdamos varnos. 8. R\_\_\_\_toj ateis nauja diena ir Joana vėl raš\_\_\_s eiles.

Ir rados stebuklas. Visos šmėklos pražuvo, o paliestas žiburys sub\_\_\_rėjo į nesuskaitom\_\_\_\_ daugyb\_\_\_ žiburėlių, kurie kaip krintančios iš dangaus žvaigždės nusileido nuo kalno žemyn, nušviesdamos vis\_\_\_ šal\_\_\_\_. Tos šalies žmonės staiga pajuto savo laukuose, namuose ir pirkiose \_\_\_\_\_patingą malonią šviesą, o savo širdyse ir galvose – neapsakomą ramumą. Akies mirksniu sutrupėjo nelaisvės pa\_\_\_\_\_\_čiai. Išnyko tarp žmonių neapykanta ir visokios skriaudos ir neteisybė. Visi pasijuto es\_\_\_\_ lyg\_\_\_s ir laimingi, visi gerbė artimą ir jo teises. Atsirado tarp žmonių laimė...

Iš tikr\_\_\_\_\_j\_\_\_\_ mažojo princo planetoje, kaip ir visose planetose, buvo gerų žolių ir pi\_\_\_\_\_\_žolių. Blogos sėklos visada sud\_\_\_\_gsta pirmiausia. Tačiau sėklos yra nematomos. Jos miega \_\_\_\_\_gludusios žemėje, ligi kuri nors \_\_\_\_simano pabusti. Tada ji pasir\_\_\_\_\_\_žo ir droviai išleidžia link saulės nekaltą daigel\_\_\_. Jei tai būna ridikėlio ar rožės daigas, jis gali sau augti kaip tinkamas. Tačiau jei išdygsta pi\_\_\_\_\_\_\_žolė, reikia jos daigą išrauti tuojau, kai tik gali j\_\_\_ paž\_\_\_\_\_ti.