1. **Įrašykite praleistas raides, suskliaustus žodžius parašykite kartu arba skyrium.**

Aplankykite Kuršių neriją, siaurą pus\_ia\_salį tarp Kuršių m\_\_arių ir \_B\_altijos \_j\_ūros. Kuršių nerijos kraštovai\_z\_džiui išsaugoti įsteigtas Kuršių nerijos nac\_i\_onalinis parkas.Beveik per visą neriją driek\_ia\_si smėlio kopų grand\_i\_nės. (Ne / veltui) \_\_Ne veltui\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kuršių nerija įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo s\_ą\_rašą. Nida garsėja Didži ia\_\_ja ir Parnidžio kopomis, anks\_\_čiau čia vasarodavusiu Nobelio premijos laur\_ia\_tu, vokiečių rašytoju Tomu Manu. (Be / to) \_\_Be to\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, miestelyje galima aplankyti gyvenam\_a\_jame name įk\_u\_rtą Nidos žvejo etnografin\_ę\_ sodybą, jos kieme išvysti dži\_ū\_stančius žvejų tinklus. Kelionė dviračiu po Kuršių neriją – tai \_y\_pač puiki proga aplankyti įdomiaus\_ia\_s\_ia\_s jos vietas. Smiltynę ir Nidą jungiant\_i\_s 52 km ilgio dviračių takas t\_ę\_siasi miškingomis vietovėmis, kuri\_\_ose n\_ė\_ra didelių įkalnių, todėl šia trasa lengv\_a\_ važiuoti (net / gi) \_netgi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pradedanč\_ia\_m dviratininkui. Informacijos apie netolies\_e\_ esančius lankytinus objektus galite rasti pakeliu\_i\_ įrengtuose informaciniuose stenduose. Iš Nidos pakrantėje įsik\_ū\_rusio uosto galima persikelti į Nemuno deltą ir pamariu sugrįžti į Klaipėdą

1. **Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.**

Šlapias iki juostos bridau per pievas, lėtai, neįprastai lėtai, stabčiodamas, kas žingsnis, pasiklausydamas. Tolumoje tebegriaudėjo, tebeblykčiojo blausūs žaibai, rytuose švietė mėnulis. Romantikų naktis garmėjo su manimi, kažkur į praeitį dusliai trankydamasi. Bet šit: blykstelėjo skaisčiai raudona ugnis. Žiūrėjau, kaip ji išsilieja rytiniame skliaute, ištirpdama šiltu, kiek nejaukiu raudoniu. Trinktelėjo.

Prošvaistė po prošvaistės, mintis po minties, kaip duslūs, tačiau nelaukti, visą mano esybę sukrečiantys smūgiai ir tyla, kurioje klausiausi visas apmirdamas. Tokios netikėtos, daug žadančios buvo šios mintys, bet jos reikalavo ryžto, kur jis dingo, juk buvo metas, kai kumščiuodavausi su berniūkščiais, ne vieną savo metų vaikį įveikdavau, nestigo man ir drąsos. Kur ji dabar? Brėžėsi nauji pažinimo plotai, dar blausūs, migloti, tačiau gerai nujaučiami. Ar įstengsiu pradėti iš naujo? Iš kur imsiu jėgų? Ar grįšiu? Dėl ko? Aš pernelyg toli buvau nuklydęs, o žinojimas kartais tik pražudo ne gelbsti. Ne kartą esu matęs, kaip gerai sekasi vulgariems žmonėms, cinikams, nieko nenutuokiantiems, nejaučiantiems jokios atsakomybės. Kaip paprasta jiems viskas, kokia ramia sąžine jie nustumia kitus, prasibrauna į priekį, plepa nei šį nei tą, o kiti klausosi jų ir juos supranta.

Tarsi brėkšti būtų pradėję, rūkas ėmė sklaidytis, gana ryškūs darėsi visi kontūrai: ąžuolas, prie jo nudžiūvę, kaip griaučiai žaibo perskelto klevo stagarai, bet ten tolėliau tebeklydinėja rūko tumulai, o kitur švelnios, slėpiningos draiskanos. Kažkas skubino, ragino, dar į priekį dar bent žingsnelį. Tu neturi būti nuvestas į šalį, nelauk, kol tave nustums, išjuoks, aprėks. Sieki, kiek tik išgali, toliau smelkis į pačią esmę, eik į pačią gūdumą ir būsi išgelbėtas, būsi išgirstas, ir sodietis tave palabins, sutikęs kely ankstyvą rytmetį.