Trečias akcentologijos seminaras. Vardažodžių kirčiuotės

Klausimai:

1. Kas yra kirčiuotė?
2. Kaip nustatomos vardažodžių kirčiuotės?

I kirčiuotė

1. Kurie 1-osios kirčiuotės vardažodžių skiemenys gali būti kirčiuoti? Kokia tų skiemenų priegaidė?
2. Kelintas nuo galo skiemuo negali būti trumpas ar tvirtagalis? Kodėl?

II kirčiuotė

1. Kurie 2-osios kirčiuotės vardažodžių skiemenys gali turėti kirtį?
2. Kurie 2-osios kirčiuotės vardažodžių linksniai paklūsta priešpaskutinio skiemens taisyklei? Pateikite pavyzdžių.
3. Kaip kirčiuojami 2-osios kirčiuotės vardažodžių vns. įnagininkai, kurių galūnės baigiasi -*mi, -mis*? Pateikite pavyzdžių.
4. Kaip kirčiuojami 2-osios kirčiuotės vardažodžių vns. ir dgs. vietininkai su dviskiemenėmis galūnėmis -*yje, -ėje, -oje, -uje; -ėse, -ose, -uose*? Pateikite pavyzdžių.

III kirčiuotė

1. Į kuriuos kamieno skiemenis šoka 3-osios kirčiuotės vardažodžių kirtis?
2. Ką reiškia pakeltos raidės *a* ir *b* prie 3-ąją kirčiuotę žyminčio skaičiaus 3?
3. Ką reiškia prie pakeltų raidžių *a* ar *b* prirašyti skaičiai *4, 5, 6*?
4. Kaip kirčiuojamas 3-osios kirčiuotės vardažodžių vns. įnagininkas? Pateikite pavyzdžių.
5. Kaip kirčiuojami 3-osios kirčiuotės vardažodžių dgs. įnagininkas ir vietininkas? Pateikite pavyzdžių.

IV kirčiuotė

1. Kurie 4-osios kirčiuotės vardažodžių skiemenys gauna kirtį?
2. Kurie 4-osios kirčiuotės vardažodžių linksniai paklūsta priešpaskutinio skiemens taisyklei? Pateikite pavyzdžių.
3. Kurie 4-osios kirčiuotės vardažodžių linksniai paklūsta dgs. naudininko taisyklei? Pateikite pavyzdžių.
4. Kuo 4-osios kirčiuotės vardažodžių kirčiavimas panašus į 2-osios kirčiuotės vardažodžių kirčiavimą ir kuo skiriasi? Pateikite pavyzdžių.

Užduotys.

1. Nustatykite vardažodžių kirčiuotę.

Pélkėms, pélkes (\_\_), aplinkу́bėms, aplinkу́bes (\_\_), pri̇́egaidėms, pri̇́egaides (\_\_), lãpėms, lapès (\_\_), stikli̇̀nėms, stiklinès (\_\_), giesmė́ms, gi̇́esmes (\_\_), pavardė́ms, pãvardes (\_\_), panemunė́ms, pãnemunes (\_\_), katė́ms, katès (\_\_); aki̇̀mirkoms, aki̇̀mirkas (\_\_), rū̃toms, rūtа̀s (\_\_), gydỹkloms, gydyklàs (\_\_), burnóms, bùrnas (\_\_), parodóms, pãrodas (\_\_), uodegóms, úodegas (\_\_), žaizdóms, žaizdàs (\_\_), gražióms, gražiа̀s (\_\_); žiūrõvas, žiūrovùs (\_\_), kòdams, kodùs (\_\_), laiškáms, láiškus (\_\_), apvalkaláms, ãpvalkalus (\_\_), milžináms, mil̃žinus (\_\_), pulkáms, pulkùs (\_\_); sū́riams, sū́rius (\_\_), savi̇̀škiams, saviškiùs (\_\_), zui̇̃kiams, zuikiùs (\_\_), taikiniáms, táikinius (\_\_), rėksniáms, rėksniùs (\_\_); ámžiams, ámžius (\_\_), krỹžiams, kryžiùs (\_\_), amžini̇́ems, ámžinus (\_\_), nuosekli̇́ems, nuosekliùs (\_\_).

1. Remdamiesi nurodyta kirčiuote, sukirčiuokite išlinksniuotus vardažodžius:

siūlas (1), siūlo, siūlui, siūlą, siūlu, siūle, siūlai, siūlų, siūlams, siūlus, siūlais, siūluose;

raktas (2), rakto, raktui, raktą, raktu, rakte, raktai, raktų, raktams, raktus, raktais, raktuose;

veidas (3), veido, veidui, veidą, veidu, veide, veidai, veidų, veidams, veidus, veidais, veiduose;

pažadas (3b), pažado, pažadui, pažadą, pažadu, pažade, pažadai, pažadų, pažadams, pažadus, pažadais, pažaduose;

žaislas (4), žaislo, žaislui, žaislą, žaislu, žaisle, žaislai, žaislų, žaislams, žaislus, žaislais, žaisluose;

skaitykla (2), skaityklos, skaityklai, skaityklą, skaitykla, skaitykloje, skaityklos, skaityklų, skaitykloms, skaityklas, skaityklomis, skaityklose;

dovana (3a), dovanos, dovanai, dovaną, dovana, dovanoje, dovanos, dovanų, dovanoms, dovanas, dovanomis, dovanose;

valanda (3b), valandos, valandai, valandą, valanda, valandoje, valandos, valandų, valandoms, valandas, valandomis, valandose;

diena (4), dienos, dienai, dieną, diena, dienoje, dienos, dienų, dienoms, dienas, dienomis, dienose;

svajonė (2), svajonės, svajonei, svajonę, svajone, svajonėje, svajonės, svajonių, svajonėms, svajones, svajonėmis, svajonėse.

1. Remdamiesi nurodyta kirčiuote, sukirčiuokite daiktavardžių formas.

bulves (1), tiltu (1), virvę (2), burtus (1), žingsniu (2), kilmę (4), žirnius (1), linksnius (2), ginklai (2), dumble (2), žvilgsniu (2), purvas (4), vilną (1), širdį (3), kumpis (2), kirviu (2);

moksle (1), lobio (2), lova (1), svorį (2), brolį (1), protu (2), kovai (4), šonu (1), posme (2), bokšte (1), ponu (2), oru (3), žoles (4), skolas (4), košė (2), žodžius (2), tvoras (4), rožes (2), krosnį (1), grožiu (2), žmonas (3), griovius (4), sode (2), stogu (3), morka (2), drobes (1);

rūmus (1), rūta (2), krūviu (2), krūmai (1), sūnų (3), kūnu (1), siūlę (4), grūdu (3), sūrį (1), mūšiu (2), pjūklu (1), būdu (2), lūpas (1), būklę (1), smūgiu (2), šūkis (2), pjūvius (2), ūkiu (1), Kūčias (2);

sėkla (1), tėčiu (2), vėju (1), krėsle (3), smėlis (2), žvėrį (3), gėrio (2), gėda (1), mėta (2), mėsą (4), slėgio (2), rėmu (1);

gyslos (1), rytus (3), slyvas (2), lygis (2), grybus (2), ryklę (4), žvyru (2), gylio (2), vyrus (1), žygius (2), skyrių (2), plyta (2), skystį (2), žymę (4), blyną (2), skyles (4), ryžius (2), kyšio (2), sklypas (2), styga (2), dydžius (2), ryšių (4), knygas (2);

pievą (1), Dievu (4), žiemą (4), giesme (3), priekį (1), briedžių (1), pietų (4), miestas (2), sviesto (1), šiene (4), pienu (1), sienas (1), kiemus (4), šviesas (4), priešus (1);

duonos (1), uoste (1), šuolius (1), gruodį (1), puode (1).

1. Nustatykite vardažodžių kirčiuotę. Sukirčiuokite J. Strielkūno eilėraštį „Po tylinčiom žvaigždėm“.

Po tylinčiom žvaigždėm (\_\_) užmigo žemė (\_\_).

Klevai (\_\_) tamsoj (\_\_) stipriau šakas (\_\_) supynė.

Atrodo, kad seniai sustojo laikas (\_\_),

Seniai toli – istorijoj (\_\_) – tėvynė (\_\_).

Užmigo kaimai (\_\_) po lažų (\_\_) ir vyžų (\_\_),

Po degančių dvarų (\_\_), po ilgo (\_\_) vargo (\_\_),

Užmigo miestai (\_\_) po karų (\_\_), derybų (\_\_)…

Ir niekas (\_\_) nebeturi jokio (\_\_) vardo (\_\_).

Sustoji vienas (\_\_) – menkas (\_\_) ir mažytis (\_\_)

Prieš neaprėpiamą pasaulio (\_\_) aukštį (\_\_).

Ir kas tau žvaigždės (\_\_)? Kas tau amžinybė (\_\_)? –

Tu lauki, kad greičiau pradėtų aušti.

1. Nustatykite būdvardžių kirčiuotę ir sukirčiuokite užduotį.

Jei drąsus (\_\_), tai ne bailus (\_\_).

Jeigu aukštas (\_\_), tai ne žemas (\_\_).

Jeigu ilgas (\_\_), tai ne trumpas (\_\_).

Jeigu šiltas (\_\_), tai ne šaltas (\_\_).

Jeigu blogas (\_\_), tai ne geras (\_\_).

Jeigu greitas (\_\_), tai ne lėtas (\_\_).

Jei protingas (\_\_), tai ne kvailas (\_\_).

1. Remdamiesi nurodyta kirčiuote, sukirčiuokite būdvardžius:

trumpu (4), šiltus (4), pilko (3), ilgus (3); drėgnu (3), lėtą (4);

lieknus (4), mielu (3), giedrus (4), viešu (4); grynus (3), ryškiu (4), tyro (3);

juodus (3), nuogu (3), blogu (4), plonus (3), dorus (4), liūdnu (4), sūrų (3).

1. Sukirčiuokite vietovardžius.

Veliuonos (3), Kaišiadorių (3), Alvitu (4), Dubingiai (3b), Papilėje (2), Žasliuose (2), Šeštokų (4), Telšių (3), į Kamajus (3b), Vilkyškiai (2), Simne (2), Varėnos (3), Kernavės (3b), Veisiejų (3), Alytaus (4), Jurbarke (3a), į Pabradę (3 b), Trakų (2), ties Ukmerge (3b), Vytėnai (1), Skuode (2), į Dubingius (3b), Alytų (4), ties Papile (2), Širvintų (3a), Šatrija (3b), Varniai (2), Kaišiadoryse (3), į Garliavą (4), Verkiai (1), ties Šeduva (3b), į Babtus (2), į Platelius (1), Trakuose (2), Telšiams (3), ties Plunge (1), Dauguose (2), Vilnia (1), Labanore (1), Anykščiai (3), Pabradėje (3b), Jiezne (2), Seirijus (2).