**linksnių rašyba**

1. **Mot. g. vns. V. visada rašome -*ia,* niekada nerašome *e.* Pvz.: *vyšnia, valia, dalia*.**

**2. Jeigu V. yra *ė,* tai:**

**N. bus *-ei* (*varlei, medinei, aštuntokei*);**

**G. bus -*ę* (*varlę, medinę, aštuntokę*);**

**Įn. bus -*e* (*varle, medine, aštuntoke*).**

1. **Jeigu V. *-is* arba *-ys*, tai:**

**N. bus *-iai* (*žaliai, vyšniai, piliai*);**

**G. bus -į(*naktinį, kareivį, lietuvį*);**

**Įn. bus -*ia* (*vyšnia, žalia, kitokia*).**

**Dgs. V. bus *-iai* (*medinis – mediniai*, linksnis - *linksniai*).**

**Vns. G. – visada nosinė raidė. Pvz.: *varlę, naktinį, aštuntokę***.

**Vns. Įn. – niekada nėra nosinės raidės. Pvz.: (*vyšnia, žalia, kitokia*).**

**Vns. Vt. galūnė *-e*. Pvz.: *manyje, manyje, gražioje.***

**Sutrumpėjusio Vt. galūnė yra *-y*. Pvz.: *medy, traukiny, kambary.***

**Šauksmininko galūnė yra *-y* arba *-i* Pvz.: *kary, mokiny, lietuvi.***

1. **Dgs. K. galūnė *–* visada su nosine. *Pvz.: namų, mokinių, gatvių.***
2. **Jeigu vns. V. yra –us, tai dgs. V. bus –ūs (*dangus – dangūs, žavus – žavūs*).**

**Įvardžių rašyba**
**1. Asmeninių įvardžių *mane* ir *tave* vns. G. nosinės nerašomos.
2. Asmeninių įvardžių vns. K. *manęs* , *tavęs* nosinės rašomos.
3. Sangrąžinio įvardžio *savęs* vns. K. rašoma nosinė, o G. – nerašoma – *save*.
4. Įvardžiuotiniai įvardžiai [tik savybiniai gali būti] išlaiko tą pačia rašybą, kaip ir įvardžiuotiniai būdvardžiai.
5. Įvardžiai, kuriuos rašome kartu: *kažkoks kažkas kažkuris*.
6. Nerašome kartu: *kažin kas*, *kažin kada*, *kažin kuris*, *kas ne kas*, *koks ir koks*, *šioks toks*.

Įvardžiuotinių formų rašyba
1. Vns. G. (Mot. G , Vyr.G) rašomos *dvi nosinės* (ger*ąją*, ger*ąjį*).
2. Mot .g. Vns. Įn.– viena nosinė (ger*ąja*)
3. Vns. N. (vyr. ir mot g.) nėra nosinių (ger*ajai*, ger*ajam*).
4. Vyr. g. vns. Vt . – nosinių nėra (ger*ajame, tamsiajame*).
5. Dgs. K. (abi giminės) – dvi nosinės (ger*ųjų*).
6. Dgs. G. mot. g. – viena nosinė (ger*ąsias*).

*J* Rašyba**

1. ***J* tariame, bet nerašome lietuviškų žodžių šaknyse prieš *ie* *(ietis, ieva, iešmas, ieško, neieško*).**

**2. *J* tariame ir rašome šaknies pradžioje prieš *ie* tikriniuose varduose ir iš jų padarytuose bendriniuose žodžiuose (*Jiesia , Jieznas , Jieznietis.* [Išskyrus *Ieva*]).
3. Tarptautiniuose žodžiuose šalia *i* nerašome *j*.
*Pacientas , klientas , abiturientas* ir pan.
4. Žodžiuose prieš Lietuvišką galūnę *j* rašome:
*Radijas , arija*, *litanija*.
5. Prieš ilgąjį *o* senuosiuose skoliniuose *j* rašome:
*Fortepijonas , Valerijonas, Kristijonas.*
6. Po priebalsio tarptautiniuose žodžiuose *j* rašome
*Paviljonas , atelje , pjesė.***

**7. *J* rašome šių lietuviškų žodžių šaknyse: *spjauti, pjauti, bjaurus*.

Veiksmažodžio rašyba
1 . Būt. k. l. 2 asm. rašome *ei* , jei III a. yra *ė* (*rašė - rašei*).
2. Būs. l. priesagoje *ž* virsta į *š* , *z* į *s* . (v*ežti – veš*, *zyzti – zys)*.
3. Jeigu dviskiemenėje bendratyje yra *–yti* arba *–ūti*, tai būs. l. III a. balsis (*būti – bus*, *lyti – lis*). Išimtys: *vyti , siūti*.
4. Jeigu daiktavardžio priesaga prasideda balse, tai tas daiktas yra sudarytas iš būt. k. l. III a. veiksmažodžio (*skyryba – skyrė, kūryba – kūrė, puvimas – puvo, gynyba – gynė*); jeigu priesaga prasideda priebalsiu – iš bendraties (*kliūtis – kliūti, ryklys – ryti*).**

**5. Tariamosios nuosakos III a. galūnėje rašoma *ų (šauktų, rėktų)*.
6. Es. l. III asm. galūnėje rašoma -*ia* (*piešia, žaidžia*).
7. Es. l dgs. I ir II asm. galūnėje būna -*iame, -iate (žaidžiame, rėkiate)*.
8. Liepiamojoje nuosakoje priesaga – *k (bėgti – bėk, segti – sek*).**

**NOSINIŲ RAIDŽIŲ RAŠYBA ŽODŽIŲ ŠAKNYJE**

**1. Nosinės balsės rašomos žodžio šaknyje, kai *ą, ę, į, ų*  giminiškų žodžių šaknyse kaitaliojasi su *an, en, in, un*. Pvz.: *Kąsnis – kando, skęsti – skendo, lįsti – lindo, skųsti – skundė*.**

**2. Nosinės balsės *ą, ę, į* rašomos žodžių šaknyje, kai giminiškų žodžių šaknyje jos kaitaliojasi tarpusavyje. Pvz.: *drįsti –drąsa, grįžti – grąža – atsigręžė, tęsti – tįsti – tąsa, mąsto – mįslė, rąžytis – įsiręžė, tręšti – trąšos, tįsoti, tįso, tįsojo (būti nusitęsusiam) – tąsa*.**

**Įsidėmėti: *pasiryžta, pasiryžimas, ryžtas, mastas, mastelis, tesėti, tesi, tesėjo, įgristi, įgrysta, įgriso, gražinti (puošti), išgražinti, tysoti (gulėti išsitiesusiam), tyso, tysojo.***

**3. Nosinės *ą, ę* žodžių šaknyje rašomos  tada, kai jos ir kirčiuotame, ir nekirčiuotame skiemenyje tariamos ilgai. Pvz.: *ąsa - ąselė, ąžuolas, lęšis, vąšas, žąsis, žąslai, tęvas*.**

**4. Nosines raides rašome kai kurių veiksmažodžių esamojo laiko formose, kai *ą, ę* tariami ilgai ir kirčiuotame ir nekirčiuotame skiemenyje. Pvz.: *šąla – šąlu, gęsta – gęstu, bąla, sąla, glęžta, tręšta, gvęra, tęžta, tręšta.***

**5. Nosinės balsės *ą, ę* veiksmažodžių šaknyse nerašomos, jeigu šaknies balsės *a* ir *e* kaitaliojasi su *ė*. Pvz.: *grėsti, gresia, grėsė; grasinti, grasyti, grasė, grėsmė; drėksti, drasko, dvėsti, dvesia, gelti, gelia, gėlė*.**

**SKAITVARDŽIŲ RAŠYBA**

**1. Kiekinių skaitvardžių nuo 11 iki 19  (ir įvardžio keliolika) galininko galūnė yra – *a* (nerašome nosinės *-ą*). Pvz.: *Pamačiau (ką?) penkiolika žąsų*. *Šešiolika dienų teko laukti*.
2. Dauginių skaitvardžių priesagos *-ej-, -er-*, o kuopinių – priesaga *-et-*. Jose rašome -*e*, pvz.: *dveji, treji, ketveri, penkeri, dvejetas, trejetas*.
3. Sudurtinių dešimčių skaitvardžių  nuo 40 iki 90 pirmajame dėmenyje rašome moteriškosios giminės daugiskaitos galininko galūnę *-ias*. Pvz.: ketur*ias*dešimt, penk*ias*dešimt, devyn*ias*dešimt.**

**4. Skiriasi pagrindinio skaitvardžio *du* ir dauginio skaitvardžio *dveji* linksniavimas ir rašyba. Taip pat ir *trys* – *treji*, *keturi* – *ketveri*. Pvz.: *du broliai – dvejų, dviem, du, dviem, dviejuose. Dveji metai – dvejų, dvejiems, dvejus, dvejais, dvejuose*.**

**DALYVIŲ RAŠYBA**
**1. Veikiamosios rūšies esamojo laiko vyriškos giminės dalyvių vienaskaitos vardininko galūnės yra *-ąs, -iąs, -įs*. Pvz.: *einąs*, *žiūrįs, buriąs*.**

1. **Veikiamosios rūšies būsimojo laiko vyriškos giminės dalyvių vienaskaitos vardininko galūnės yra *-ąs, -iąs*. Pvz.: *eisiąs, žiūrėsiąs, mylėsiąs.***
2. **Dalyvio es. l. ir būs. l. priesagos yra -*iant- (plaukiantis, eisiantis, būsiantis, klausiantis).***
3. **Veikiamosios rūšies būtojo kartinio ir būtojo dažninio laiko vyriškos giminės dalyvių vienaskaitos vardininko galūnė yra *-ęs*, o daugiskaitos *-ę*. Pvz.: *nešęs, nešę, nešdavęs, nešdavę.***
4. **Dalyviai išlaiko veiksmažodžio, iš kurio yra sudaryti šaknies balsį: *bąla – bąlantis, užgeso – užgesęs, drįsi – išdrįsęs.***

**PRIEBALSIŲ SUPANAŠĖJIMAS**

**1. Suskardėjimas vyksta tada, kai duslieji priebalsiai *p, t, k, s, š* atsiduria prieš skadžiuosius *b, d, g, z, ž*. Pvz.: *lipdė*, *drįsdavo, likdavo.***

**2. Suduslėjimas vyksta tada, kai skardieji priebalsiai *b, d, g, z, ž* atsiduria prieš dusliuosius *p, t, k, s, š*. Pvz.: *dangtis, kibti, vežti*.**

**3. Susiliejimas vyksta tada, kad priebalsiai *s, š, z, ž* atsiduria vienas prieš kitą – rašome abu, tariame tik antrąjį. Pvz.: *pusšimtis, užšalo, išsisėmė.***

**4. *Sč* atvejis: *s* atsiduria prieš *č* – rašome abu, o tariame *š*: *skaisčiai (tikriname su skaistus)*, *anksčiau (tikriname su ankstus)*.**

**5. *Zdž* atvejis: *z* atsiduria prieš *dž* – rašome abu, o tariame *ž*: *vaizdžiai (tikriname su vaizdus)*, *skruzdžių (tikriname su skruzdė)*.**

**PRIEŠDĖLIŲ RAŠYBA**

**Priešdėlis *iš-* visada rašomas su *š* *(išgirsti, iššalti).***

**Priešdėlis *už-* visada rašomas su *ž* *(užšalti, užkibti).***

**Priešdėlis *san-* rašomas be nosinės raidės (*santykis, sangrąža*).**

**Priešdėlis *są-* rašomas su nosine raide (*sąlyga, sąmonė).***