**Diktantas (8 kl.)**

Laim**i**ngas žmogus, g**y**venim**ą** kur**ia**ntis savo pasirinkimais. Atrodo, dvidešimt pirm**ajame** amžiuj**e**, tai yra demokratijos kl**e**stėjimo laikais, jaunas žmogus turi visk**ą**. Informacin**ių** technologij**ų** išman**y**mas, nevaržomos kelion**ė**s, aktyvus soc**ia**linis g**y**venimas – vis**a** tai suteikia puikias s**ą**lygas kiekvienam jaunuoliui įg**y**vendinti savo svajon**e**s. D**e**j**a**, s**ą**moningai rinktis sav**ąjį** keli**ą** šiandien **ne ką** lengviau. Eugenijus Laurinaitis, **bene** gars**iau**sias lietuvių psichologas, sako, kad p**aa**uglys šiandien patiria **pernelyg** daug **į**tak**ų**. Virtuali erdvė, **y**pač soc**ia**liniai tinklai, kuria išgr**a**žintus id**ea**lus, žavinčius jaunim**ą** iliuzin**iu** grož**iu**. Geriausias **į**rod**y**mas – „asmenukių“ mada, sukurianti konkurencij**ą** – tu**ščią**, bet žiaur**ią**. **Vis tik,** virt**ę**s kitus pralenkti trokštančiu narcizu, prarandi sav**e**. G**y**venti dėl sav**ę**s ar dėl kit**ų** – tai svarbiausias š**ia**ndienos klausimas.

**Sudėti skyrybos ženklus. Išplėstines aplinkybes būtina skirti (išplėstinės aplinkybės) (galima diktuoti kaip diktantą) (7-8 kl.)**

Karštai įsimylėjus pasaulis nesispyriodamas pasikeičia. Išsisklaido liūdesys kasdien negailestingai kankinantis o vienatvė stingdanti šalta išnyksta. Mažiausia smulkmena susijusi su meilės objektu įgyja didžiausią reikšmę. Blauzdose pajutęs greitai bėgiojančias skruzdėlytes gali suprasti kad neužilgo pilve pakils švelniais sparneliais kutenantys drugeliai. Kutenimas maloniai dirginantis visą kūną pasieks krūtinę ir padažnės kvėpavimas sukeldamas saldumą svaigų malonų. Saldumas kiek užtrukęs širdies plote kaklu kils aukštyn iki pat skruostų. Chaotiškai lakstant sau vietos nerandančioms akims dar pabandysi jas raminti bukai spoksodamas į grindis. Bet nei Dievas nei angelai nepadės pabėgti nuo beprotybės saldžios svaigios neįveikiamos. Akių virpesiai sutrikdys erdvės pojūtį ir tu paskęsi jausmų pojūčių ir neaiškių emocijų erdvėje. Savęs sukontroliuoti nepavyksta kai svaigulys užlieja ir kūną ir sielą.

**Perrašyti ištaisant klaidas (arba diktuoti kaip diktantą) (8 kl.)**

Prancūzų filosofas Albertas Camus yra pasakęs: „Skurdas mane išmokė būti laisvą.“ Gali pasirodyti, kad toks drąsus pasakymas yra nesąmonė, bet, mano manymų, mąstytojas, drąsiai rėždamas tokią įdomią mintį, buvo teisus. Nė kiek nepagražinsiu sakydamas, kad esame „turėjimo maniakai“. Žiniasklaida kuria įspūdį, kad tik turtingųjų gyvenimas yra vertingas. Dažnas susivilioję tokiu idealu. Yra žmonių, dėl prabangos pasiryžusių padaryti bet ką. Jų sąžinės likučiai kaipmat išgaruotų, jeigu atsirastų galimybė užsidirbti keliolika milijonų. Skurdas mums atrodo atgrasus, bjaurus. Vis tik įsiklausykime į Camus žodžius. Neturėti daiktų – tai būti laisvam nuo grobuoniškumo ydos. Neprisirišti prie daiktų – tai buti laimingam. Tiesa paprasta, bet nelengvai įgyvendinama. Pasistengime.

**Perrašyti ištaisant klaidas (6 skirtingų lygių pratimai; galima naudoti kaip diktantus)**

1. Voverią Dievas sukurė nedidele ir su mažutę uodega. Kiti givulei, kurie turėjo didelias ir gražes uodegas, ėmė šaipytis: „Bėg tu pas Dievą kurėję, nes ir vabždžiu negali nusbaidyt.“ Nušuolevo per žaliasias samanas vergdama voverė ir ėmė skūstis, kad iš jos juokesi, jog ji turi tokia mažute uodegą. Dievas jai sako: „Neverk. Atsigrešk“. Atsisukus pamatė, kad jai davė tokią uodega, kokios ankščiau nebuvo turėjąs nė vienas gyvulys.

2. Butu mano vale – viska mestčiau. Pirmiausia, skiribos su žiauriąją mokykla. Galas baisiąjąm kančiu šaltiniuj. Tėvai įkyrei reikalauje stenktis, mokytojai šauke, lyg atliktu kaškokią pareigą, prideda visokių minusu, jei tik kažko neparašiai ar nepasakei. Vien gazdinimai, grąsinimai. Dar turi kesti „draugų“ primestas taisyklias: renkis taip, kalbėk anaip. Maištausi – apšmeiž, tyčiosys. Vaiždžiai sakant: kas paklus, tas „kietas“ bus. Bezdžionių šutvė. Supraskit teisingai: noriu tobulėti, bet norėtūsi išlikti savimi.

3. Ne mokitojas, o vaiku darželio policininkas – apibudinimas tiktu tokiam darbui. Didžiąsiąs svajonias apie įdomę veiklą, ugdančią laisvą, kurybingai mastančią asmenybę, greitai pakeičia pylka kazdienybė. Gudruolei, nepastebi, kaip lengva nuspėti jų elgesy: gražes kalbas nuleidže negirdom, šiurkščes – pašaipom, nusigreši į lentą – drasiausiąsis kaškokį gestą tuoj parodis, o kokį įžūlūjį suvilios pomėgis mėgžioti žodžius. Atsigryši – visi susigūž. Pasitaiko gražių išimčiū: svarbu jų neušmiržti. Nepriėmęs išdaigu asmeniškai – sutvardys pykti, mokės džiauktis.

4. Drasa – gerą savybė. Yžeisti, tyčia įskaudinti ar isityčioti drąsos dauk nereike. Padares kaška įžulaus – nesidžiaug. Niekas neturėtū džiauktis dėl savo žaiuriūjų poelgiu. Drasa – visada drauge su garbe. Šendien esamia atsidūre keistoja situacijoję: elktis garbingai – tikras išūkis. Greičeu žmogus supūs kaip koks sutrešes rastas, bet garbingai nesielks. Nemanyk, kad gerąjąm žmogui lieka vienatve kesti. Jo nelaukia liudna žutis: tas, kuris maištauja prieš smurtą, visad bus laimyngas.

5. Jaunuju pasaulis kupinas svaigiu norų, troškimū ir pagundių. Suvogdami, kad jau yra ne vaikai, jie kele maišta prieš nustatytą tvarka. Brestant nesinori klausytis, kaip kaškas patarinėje, gazdina ar grąsiną bausmėmis. Kartais net nepąmąstomę ir bejieškant savęs įžeidžeme kita. Būkimia atsargus – ne visat žaizdos užgys. Net baisiąjame priešia rastusi gėrio – tik kruopsčiai pažvelg į ji. Priešas ar nepažystamasis nėra kliūvinei – tiesiok tavo egoizmas juos tokeis paverče.

6. Nuo šalčio balančiose rankosia senutė laiko paskutiniases, sušąluses, bet dar skaiščiai raudonai išgrąžintas gėlias. Myslingos akys skesta liūdesį. Raudonąjąme žiede ji mato praeities svajoniu griųtis ir isipildymus. Tyli. Jos raukšlėse skaitau pasakojima apie kažkadą iš meilės sąlusę širdį, apie mylimająm paukotą jaunystę, skaudžes skirybas, pakilimą iš givenimo griūvėsių. Mastau: musų nusivylimo vabždžiai įkyrūs – zys, kol prieš juos nesukilsim. Kurėjas nedaug kalba, jis tiesiog kantriai tese savo givenimo kelionę.