Kirčio ir priegaidės ženklai ir jų žymėjimas įvairiuose skiemenyse

*tù-ri, sùk-ti, kì-ša, kìš-ti, nè-suka, nè-šiu, pà-suka, kà-siu*

[ **`**]trumpi kirčiuoti skiemenys žymimi kairiniu ženklu (graviu)

*kã-sa kã-stas* *nẽ-ša nẽ-štas rãk-tas sãp-nas*

[ **~**]pailgėję kirčiuoti *a, e* yra tvirtagaliai ir žymimi riestiniu ženklu (cirkumfleksu)

*láu-kia : laũ-kas sám-tis : kam̃-pas tém-dė : tem̃-pė* dvigarsiai

*véi-das : veĩ-kia lán-gas : lañ-kas mén-kė :meñ-kas* dvigarsiai

*lái-mė : laĩ-kas dár-bas : dar̃-žas šér-nas : šer̃k-šnas* dvigarsiai

*bál-tas : bal̃-nas dél-nas : del̃-sia* dvigarsiai

*tem̃-bras, eũ-ras, ceñ-tas*

[**ˊ**] Pirmasis pabrėžtas dvigarsių dėmuo yra tvirtapradis ir žymimas dešininiu ženklu (akūtu)

[**~**] Antrasis pabrėžtas dvigarsių dėmuo yra tvirtagalis ir žymimas riestiniu ženklu (cirkumfleksu)

*(g)****ùi****-ti : zuĩ-kis* dvigarsiai

*t****ìl****-tas : šil̃-tas, p****ùl****-ti : gul̃-ti* dvigarsiai

*f****òn****-das, k****òl****-ba, sp****òr****-tas, aster****òi****-das* dvigarsiai

 [ **`**]Žymėjimo išimtis: tvirtapradė priegaidė žymima kairiniu ženklu!!!

*rū́g-sta : rū̃ksta, stó-ti : stõ-tį júo-sta : juõ-kas píe-nas : piẽ-tūs*

Ilgųjų kirčiuotų balsių priegaidžių žymėjimas

NB. Dvigarsiai su pirmaisiais ilgais dėmenimis: aukštỹn, dė̃l, perkū́nsargis (abi priegaidės žymimos virš 1-ojo dėmens)

Žodžio galo ir priešpaskutinio, arba antrojo nuo galo, skiemens taisyklės

Klausimai:

1. Kurią priegaidę paprastai gauna ilgasis kirčiuotas galinis žodžio skiemuo?
2. Kurios kaitomųjų žodžių formos galiniame skiemenyje turi tvirtapradę priegaidę?
3. Suformuluokite priešpaskutinio skiemens taisyklę.
4. Kurios veiksmažodžio formos paklūsta priešpaskutinio skiemens taisyklei? Duokite pavyzdžių.
5. Kokių vardažodžių trys linksniai paklūsta priešpaskutinio skiemens taisyklei? Kurie tie linksniai? Duokite pavyzdžių.
6. Kokių vardažodžių du linksniai paklūsta priešpaskutinio skiemens taisyklei? Kurie tie linksniai? Duokite pavyzdžių.
7. Kokių vardažodžių tik vienas linksnis paklūsta priešpaskutinio skiemens taisyklei? Kuris tai linksnis? Duokite pavyzdžių.
8. Kaip gali būti nustatoma antrojo nuo galo skiemens priegaidė? Duokite pavyzdžių.

Užduotys:

1. *Remdamiesi žodžio galo aisykle sukirčiuokite žodžių junginius. Nepamirškite reguliarių išimčių.*

kol vanduo užvirs; jie pasėdės kieme; ten nėra nė vienos gėlės; reikės jų paieškot; eik artyn; kitados ten buvo daug ežių; tarp lentų; svetimiems žmonėms; vos pralindau pro vartus prie klevų; o tu dėl jų nevark; nežiūrėk

savų reikalų; nuo aukštų kalnų; visiems draugams parašiau.

*2. Sukirčiuokite šių žodžių daugiskaitos galininką. Ne visi minėti*

*linksniai kirčiuojami gale, atidžiai skaičiuokite skiemenis nuo galo.*

uždangą – uždangas, dvasią – dvasias, pasaką – pasakas, girią – girias, ranką – rankas, maniškis – maniškius, prekė – prekes, laumė – laumes, puskojinė – puskojines, senelė – seneles, penktas – penktus, ratukas – ratukus, centas – centus, šimtas – šimtus, testas – testus, pirštas – pirštus, tiltas – tiltus, stiklinis – stiklinius;

krė́slas – krėslus, gė̃ralas – gėralus, bė̃dą – bėdas, sė́klą – sėklas, lỹgis – lygius, gýslą – gyslas, slỹvą – slyvas, dróbė – drobes, griõvį – griovius, skõlą – skolas, grū́das – grūdus, rū̃pestis – rūpesčius, pū̃slę – pūsles, sū́ris – sūrius, šū̃vis – šūvius, skiẽpas – skiepus, viẽtą – vietas, li̇́epą – liepas, pri̇́esaga – priesagas, júostą – juostas, puõtą – puotas.

3. *Sukirčiuokite šių žodžių vienaskaitos* 1 *ir* 2 *asmenis. Ne visi žodžiai*

*kirčiuojami gale, atidžiai skaičiuokite skiemenis nuo galo.*

gerbia – gerbiu, gerbi; skuba – skubu, skubi; neigia – neigiu, neigi; rengė – rengiau, rengei; lipo – lipau, lipai; graibsto – graibstau, graibstai; kraustė – krausčiau, kraustei; dažo – dažiau, dažei; keikia – keikiau, keikei; veda – vedu, vedi; gabena – gabenu, gabeni; garbino – garbinau, garbinai;

žymė́jo – žymėjau, žymėjai; skri̇́eja – skrieju, skrieji; sė́jo – sėjau, sėjai; spiẽgia – spiegiu, spiegi; mė́gsta – mėgstu, mėgsti; võgė – vogiau, vogei; gỹja – gyju, gyji; riẽkė – riekiu, rieki; rė̃kė – rėkiau, rėkei; naudója – naudoju, naudoji; pỹko – pykau, pykai; vỹksta – vykstu, vyksti; klója – kloju, kloji.

4. *Sukirčiuokite žodžių junginius.*

nusiplauk rankas; išeis į gatves; kalbu su Tadu; susitiko suDaiva; jos vardas Irena; rengiu dukrą; einu namo; peikiu darbą; šelpiu draugą; kenčiu skausmą; ištaisė klaidas; įdomi legenda; sukvietė dukras; su drauge; apžiūrėjo pelkes; išbaidė lapes; su švente; pakvietė sesutes; atidavė ginklus; einam krantu; perpjovė peiliu; slinko tarpekliu; žaidžiu kieme; išblaškei miegus; su sniegu; pametė po šienu; netveria juoku; užtaisė plyšius; ėjo būriu; mušė rykšte; atnešė šluotas.

5. *Remdamiesi atvirkštine priešpaskutinio skiemens taisykle, sukirčiuokite šių žodžių vienaskaitos galininką.*

dė́snius – dėsnį, kėdès – kėdę, rėksniùs – rėksnį, lėtùs – lėtą;

blynùs – blyną, plyšiùs – plyšį, rýtus – rytą, skylès – skylę, sklypùs – sklypą, výrus – vyrą, žygiùs – žygį, žymès – žymę, blyškiùs – blyškų, gývus – gyvą, įžymiùs – įžymų, tyliùs – tylų;

brólius – brolį, órus – orą, ponùs – poną, posmùs – posmą, rožès – rožę, stógus – stogą, šokiùs – šokį, žodžiùs – žodį, žolès – žolę, dorùs – dorą, dosniùs – dosnų, įdomiùs – įdomų, stórus – storą, žioplùs – žioplą.

6. *Sukirčiuokite šių žodžių vienaskaitos įnagininką.*

bė̃dą – su bėda, gė́dą – su gėda, mė̃są – su mėsa;

bỹlą – su byla, gýslą – su gysla, knỹgą – su knyga, spỹną – su spyna;

kóją – su koja, skõlą – skola, slõgą – su sloga, žmóną – su žmona;

liẽpsną – su liepsna, pi̇́evą – su pieva, tiẽsą – su tiesa, viẽtą – su vieta;

jū́rą – su jūra, lū́pą – su lūpa, pū̃gą – su pūga, rū̃tą – su rūta;

dúoną – su duona, júostą – su juosta, úogą – su uoga, uõlą – su uola.

7. *Remdamiesi atvirkštine priešpaskutinio skiemens taisykle, sukirčiuokite veiksmažodžių vienaskaitos* 3 *asmenį.*

griebiù – griebia, drėbiaũ – drėbė, riedù – rieda,

sė́džiu – sėdi, tyliù – tyli, dėviù – dėvi, mūviù – mūvi, bė́gau – bėgo, spiegiù – spiegia, žviegiaũ – žviegė, mė́gstu – mėgsta, sprógau – sprogo, vogiaũ – vogė, ródžiau – rodė, gyjù – gyja, išmókau – išmoko, rūkiaũ – rūkė, ryjù – ryja, dė́sčiau – dėstė, výstau – vystė, glósčiau – glostė, lėkiaũ – lėkė, rėkiù – rėkia, nykaũ – nyko, pykstù – pyksta, kylù – kyla, išdū́miau – išdūmė, slėpiaũ – slėpė.