1. Užduotis. Įrašykite praleistas raides. Žodžius, pateiktus skliaustuose, rašykite kartu arba skyrium.

Ten, kur dabar dži\_ū\_sta obelys ir, keldamas karštas dulk\_e\_s, siaučia vėjas, kur pajuod\_u\_s nuo liū\_\_čių kloja\_\_mas 1\_y\_g milžiniškas jautis, kl\_u\_mpantis ant keturių, ten prasidėjo jo sielos audra, besit\_ę\_sianti (1\_i\_g šiol). (Kaskart) nuėj\_ę\_s prie upės, dažnai žiūrėdavo į s\_u\_k\_ū\_ringą, n\_uo\_žmiai riaumoj\_a\_nčią srovę ties staigiu pos\_ū\_kiu, į vandenį, kunk\_u\_liuojantį s\_e\_klumoj ir per akmen\_i\_s, per apr\_ū\_d\_i\_jusius gel\_ž\_galius, armat\_ū\_ros griauč\_ia\_is besiverž\_ia\_ntį (kaži kur) į pakaln\_ią\_, į g\_i\_lų niū\_\_rų tarpe\_\_klį. Šveln\_u\_mas, rimtis ir \_į\_siklaus\_y\_mas – viskas b\_ū\_dinga tam, (kas tik) žydi, tar\_ū\_sta, br\_ę\_sta (netramdomai), (nevaržomai) paklū\_\_stant prigimč\_ia\_i, kuri savaim\_ia\_ yra ir laiko tekėjimas, ir (be vargo) pasiima vis\_ą\_, ko jai reikia. Žmogus niekada (nežino), (kas gi) jo laukia ir koks jis bus. Mat jis kaip (kažkada) matytas baig\_\_ščiai st\_y\_rantis medis. Medžio kamienas buvo kreivas, išsiklaipiusiomis, išdr\_ė\_kusiomis į šalis šakomis, išsukalio\_\_tais s\_ą\_nariais. (Iš pradžių) jo linkta į upę, į pietus, paskui staiga l\_ū\_žis, dv\_i\_šak\_u\_mas: vienas kamienas kaip strė\_\_lė šauna į viršų, kitas – į šoną, po metr\_i\_nio tarpo į visas pus\_e\_s k\_a\_rojančios, l\_ū\_ži\_\_nėjančios, gumb\_uo\_tos šakos... Ir (kas gi) pasak\_y\_s, (koks gi) jis turėjo būti, koks pav\_i\_dalas buvo u\_ž\_koduotas jo sėklo\_j\_? Ir koks turėt\_ų\_ būti \_i\_dealus jo antri\_\_ninkas... (Nei medžio), (nei žmogaus) gyvenimo niekas ne\_nu\_spės. (Vis dėlto) kam lemta būti, tas ir bus... Nuostabus vaik\_y\_stės uoste, ar lemta į tav\_e\_ sugr\_ą\_žti, vėl klajoti mį\_\_slingais praeities takais, nusilenkti ram\_ia\_jai Mituvai. Stebukling\_o\_j\_i\_ pavasario šalna pasipuoš\_u\_s ram\_y\_bės ir vilties uoste, pab\_a\_lusiais savo pirštais keden\_a\_ sugr\_į\_žtančiojo b\_a\_lančius plaukus, pasodink po g\_y\_v\_y\_bės žiedą kraunanč\_i\_ vyšn\_ia\_ ir leisk pajusti, kad ir jis tau reikalingas. Tik čia, prie šito kalno, svajonės tikresnės ir pasir\_į\_žimas didesnis, s\_ą\_žinė švaresnė ir mintis lakesnė.

2. Kur reikia, padėkite skyrybos ženklus.

1. Visai čia pat ošia miškas, didelis ir niūrus, kuriame, be eglių turbūt joks kitas medis neauga... 2. Vėjas vis tiek būtų sugrūdęs žodžius atgal į pravertas burnas ar plėšęs nuo lūpų, kaip laikraščių skiautes ir darkęs po laukus ir purvynus. 3. Buvo gili naktis, gal pats vidurnaktis, pirmąsyk ji nebesuvokė laiko. 4. Ant vieno stulpo buvo užmautas skardinis kibiras, toks senas ir nebetinkamas, jog niekam matyt neatėjo į galvą net išmesti jį į šiukšlyną. 5. Kažkas stovėjo visai čia pat, tik už stiklo ir klausėsi, o jai širdis nustojo plakusi ir kraujas veržė smilkinius, ji bijojo net sualsuoti. 6. Tartum ta žolėm apžėlusi kapo žemė ims ir paklaus: - o kodėl motina neatėjo? 7. Kazimieras vieną dieną gulėdavo baltas, kaip popierius, kitą –geltonas, kaip vaškas, trečią - lyg ir geresnis, bet mažai, labai mažai terodė sveikatos. 8. Todėl per tą laiką, kurį žiūrėjau į tos moters akis, paskui jos nukrypo į Antaną, atminty šmėstelėjo labai vėsus ir labai ankstyvas rugsėjo rytas. 9. Riauka lėtai pakyla ir girdėti, kaip traška jo sąnarių kaulai. 10. O jis vis dažniau pajusdavo baimę, tik nežinojo kam atsitiks bloga - jam pačiam ar mergaitei. 11. Girdžiu sieninio laikrodžio tiksėjimą, matau vėjo plaikstomus sodo medžius, saulės užlietą kiemą su juoda rūsio anga ir prisimenu, jog išeidamas galvojau kada mes vėl čia užsuksim. 12. Ar ne mano sielvartu svyri tu, kuprotas galulaukės berže, ar ne iš manęs čiulpi syvus, tu rugio stiebe ir tu rugiagėle, ir tu kuklioji ramune? 13. Slinkau to žiburėlio link, tarsi išvarytas, dar nė pats gerai nesuprasdamas kur einu. 14. Speigo pavakariais, išėjus kieman, ar važinėjantis slidėmis, mano ausis pasiekdavo tolimas traukinuko ūktelėjimas, vienintelis gyvas garsas papilkėjusiuose nuo speigo saulėlydžio plotuose, garsas, brėžiantis kito man nežinomo, neištirto pasaulio ribas. 15. Ilgai jis žiūrėjo į juos ir man buvo baugu, nes ta pati negyva šviesa krito ant akmens prie tako, ant tėvo ir kaip aštrus kristalas blykčiojo tarp jo primerktų blakstienų. 16. O tėvas vaikštinėja viršuje, žvalgosi į visas puses, ilgai žiūri į krūmus, kur yra aviečių, ir retkarčiais šūkteli vaiko vardą, tačiau vėjas išdrasko skiemenis ir tėvas šūktelėjęs praverta burna vaikščioja po kalną, o batai žliugsi lyg pripilti vandens. 17. Ir kiekvienas mano turįs teisę vadinti kvaila, patarinėti kur man jų supratimu būtų geriau. 18. Abu ne iš prastų namų, o kaip jie dabar gyvena ir apsakyti sunku. 19. Abu jie šneka apsimesdami, kad apie giminystę nieko nežino, nors pokalbio tonas toks, jog rodos vienas kuris ims ir pasakys: „Juk mes antros eilės pusbrolių vaikai“. 20. Keliukas suko į pačią parko glūdumą ir visi garsai, kurie juos pasiekdavo, rodos, sklido iš kito dar nepatirto pasaulio.