**23. naloga**

*Po smislu, npr.:*

**a)** Tuaregi živijo v severni Afriki. Nekateri se odpravijo živet v mesto. Bivajo v skromnih hišah. Le še nekaj jih je ostalo v puščavi. Tam imajo postavljene šotore. Spijo na slami ali na podlogah iz živalskih kož. Obleko shranjujejo nad tlemi v posebni kolibi. Stranišča imajo na prostem.

**b)** Tuaregi so nekoč živeli z naravo. Danes/V današnjem času je ohranjenih še zelo malo plemenskih skupin. V puščavi otroci čez dan/vsak dan pomagajo mami. Ob zori/Ob sončnem vzhodu vstanejo in gredo na pašo, spat hodijo ob sončnem zahodu. Preko dneva/Vmes zadremajo pri mami.

**c)** Zaradi pomanjkanja vode so z umivanjem varčni. V mesta se Tuaregi odseljujejo zaradi preživetja/dela/študija. Zaradi pomanjkanja denarja/Zaradi revščine se vsi otroci ne izšolajo.

**č)** Tuareški otroci odraščajo skromno/v revščini. Ko družina počiva, se samostojno/veselo

igrajo. Z veseljem se učijo. Niso zavistni, si pomagajo in zelo spoštujejo svoje starše.

**24. naloga**

**a)**

A Prislovna določila so večinoma prislovi, včasih tudi glagoli.

B Prislovna določila so samo zveze pridevnika in samostalnika.

C Prislovna določila so samo zveze predloga in samostalnika.

Č Prislovna določila so različne samostalniške zveze in prislovi.

**b)** *Na primer, trije primeri od*:

V današnjem času, čez dan, vsak dan, zaradi revščine, v puščavi so samostalniške zveze.

Zelo, nekoč, danes, skromno so prislovi.

**25. naloga**

Tradicionalne poroke in rojstva potekajo le še v puščavi. Ženska štirideset dni po porodu

ostane v svojem šotoru. Pomagajo ji sestre in sestrične. Mož v tem času živi pri svojih

starših. Štirideseti dan mora ženi prinesti nove obleke. Ta se preobleče. Z otrokom odide v

bivališče svojega tasta. Tam priredijo zabavo. Družina od takrat naprej zaživi skupaj. Zaradi

starodavne tradicije in kulture ima ženska posebno mesto. Mož mora dostojno skrbeti za

ženo in otroke. Ob morebitni ločitvi mora šotor zapustiti mož. Moški si nov dom lažje najde.

|  |  |
| --- | --- |
| Prislovna določila kraja (p. d. k.) | le še v puščavi, v svojem šotoru, pri svojih starših, v bivališče svojega tasta, Tam |
| Prislovna določila časa (p. d. č.) | štirideset dni po porodu, v tem času, štirideseti dan, od takrat naprej, Ob morebitni ločitvi |
| Prislovna določila vzroka (p. d. v.) | zaradi starodavne tradicije in kulture |
| Prislovna določila načina (p. d. n.) | skupaj, dostojno, lažje |

**a)** *Po smislu.*

**b)** *Glej "hladilnik" na str. 74.*

**26. naloga**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vprašanje | Odgovor | Vrsta prisl. določila |
| Kam gredo na šolanje tuareški otroci? | V mesta. | prislovno določilo kraja |
| Kje živijo v času šolanja? | V mestih. | prislovno določilo kraja |
| Zakaj se v družini lahko šola  le en otrok? | Zaradi revščine/pomanjkanja denarja. | prislovno določilo vzroka |
| Kako so opremljene njihove  učilnice? | Skromno. | prislovno določilo načina |
| Zakaj je v učilnicah velik hrup? | Zaradi (pre)velikega števila učencev. | prislovno določilo vzroka |
| Kdaj se otrok vrne k staršem? | Po končanem šolanju/Po zaključenem šolanju. | prislovno določilo časa |
| Kako morajo govoriti otroci  v šolah? | Arabsko. | prislovno določilo načina |

**27. naloga**

Nekoč je zelo reven kovač plemenitemu Tuaregu ukradel kamelo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osebek | zelo reven kovač | Prisl. dol. kraja\* | / |
| Povedek | je ukradel | Prisl. dol. vzroka | / |
| Prisl. dol. časa | Nekoč | Prisl. dol. načina | / |
| Predmet | plemenitemu Tuaregu |  |  |
|  | kamelo |  |  |

\*napaka!

Bog ga je zaradi tega dejanja močno kaznoval.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osebek | Bog | Prisl. dol. časa | / |
| Povedek | je kaznoval | Prisl. dol. vzroka | zaradi tega dejanja |
| Predmet | ga | Prisl. dol. načina | močno |
| Prisl. dol. kraja | / |  |  |

Ubogega kovača je takoj spremenil v kuščarja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osebek | / | Prisl. dol. kraja\* | / |
| Povedek | je spremenil | Prisl. dol. vzroka | / |
| Prisl. dol. časa | takoj | Prisl. dol. načina | / |
| Predmet | Ubogega kovača |  |  |
|  | v kuščarja |  |  |

\*napaka!

Še danes se kuščar skriva pod skalami v puščavi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osebek | kuščar | Prisl. dol. časa | še danes |
| Povedek | se skriva | Prisl. dol. vzroka | / |
| Predmet | / | Prisl. dol. načina | / |
| Prisl. dol. kraja | pod skalami v puščavi |  |  |

Zaradi nespametnosti in kraje žalostni tat ne najde svojega miru.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osebek | žalostni tat | Prisl. dol. časa | / |
| Povedek | ne najde | Prisl. dol. vzroka | Zaradi nespametnosti in kraje |
| Predmet | svojega miru | Prisl. dol. načina | / |
| Prisl. dol. kraja | / |  |  |

**MINUTKA Z G. PRAVOPISNIKOM**

Ko bom večji**,** bom tudi jaz potoval. Če bom imel veliko denarja**,** si bom privoščil potovanja v Afriko**,** Severno Ameriko, Azijo**,** morda pa tudi v Avstralijo. Ker so me med branjem navdušili

Tuaregi**,** se bom zagotovo ustavil tudi pri njih. Da mi bo vse to uspelo**,** bom moral v šoli še kar dolgo in pridno delati.

**Z VAJO DO ZNANJA**

**1. naloga**

Na šolskem igrišču se je tisti dan dogajalo marsikaj. Pisane stojnice so vabile obiskovalce.

Od daleč se je slišalo petje šolskega pevskega zbora. Imeli so še zadnjo vajo pred skorajšnjim nastopom. Ljudi je bilo iz minute v minuto več. Nihče ni hotel zamuditi slovesne

prireditve. Tudi Anžetovi starši so se veselili sinovega nastopa.

**2. naloga**

Pri nas vsako soboto pospravljamo stanovanje. Načrt za to početje naredi seveda mama. Vsak družinski član mora narediti predpisano stvar. Jaz po navadi pospravim svojo in bratovo sobo. Potem pometem stopnišče in vežo. Dnevna soba je napisana na bratovem seznamu. Ta je starejši od mene. Umazanija se pred njim nikakor ne more skriti. Za kuhinjo

poskrbi naša glavna kuharica. Zdaj je na vrsti še naš najstarejši moški član/oče. Med njegovimi nalogami je spalnica. Z bratom se seveda jeziva. Ta soba namreč nikoli ni zares razmetana. Tako ima oče/naš najstarejši moški član seveda manj dela kot ostali. Če to ni krivica!

**3. naloga**

Nad mestom se je razdivjala nevihta. Pred dežjem so se učenci Osnovne šole Bučka

zatekli pod napušč zapuščenega stanovanjskega bloka. Njihova učiteljica jih je med

dežjem zabavala z branjem pravljice. Kmalu je njihovo poslušanje prekinilo rumeno sonce.

Nasmejalo se je izza oblakov. Malo naveličani, a povsem suhi otroci so se napotili proti šoli.

**a)** Nasmejalo se je izza oblakov.

**b)** DA NE

Pojasnilo: Vem, da je to sonce, ugotovim lahko iz povedka oz. iz prejšnjega stavka/iz sobesedila.

**4. naloga**

V poletnih mesecih se veliko družin odpravi proti morju. Gneča na cestah jih ne odvrne od poti. Najpogosteje se dolge vrste začenjajo na mejnih prehodih. Zaradi dolgega čakanja mnogi tarnajo. Starši in otroci se neučakano veselijo počitnic. Dolgo pot si otroci krajšajo

s poslušanjem glasbe ali z igranjem potovalnih družabnih iger. Za dolge in lepe počitnice ob

morju se splača potrpeti. Za to so vsi garali celotno šolsko leto.

**5. naloga**

Kaj početi med počitnicami? Nekateri si počitnic ne predstavljajo brez knjige. Po zaključku

šolskega leta jih noge kar same odnesejo proti knjižnici. Domov prinesejo celo skladovnico

knjig. Drugi ljubijo lenarjenje. Na vrtu razpnejo visečo mrežo. Zleknjeni razmišljajo o načrtih za dolge dneve. Kmalu se naveličajo samote. Med prvimi dobrimi idejami je zagotovo mestni

bazen. Izbrskajo drobiž. Pokličejo prijatelje. Voda jih prijetno osveži. Med nami so popotniki. S starši načrtujejo dolga potovanja. Želijo si ogledati evropska mesta. Nihče jim ne more vzeti užitka ob ogledu znamenitosti.

**6. naloga**

*Po smislu, npr.:*

Natakar postreže dobro večerjo. Poštar raznaša pisma in težke pakete. Mi/Sošolci ponavljamo/ponavljajo novo snov. Mi/Sošolci pišemo/pišejo test iz angleških nepravilnih glagolov. Petra razmišlja o nakupu novih sandalov. Burja prinese lepo vreme. Učenje omogoča življenjski uspeh. Modrec uči potrpežljivosti.

**7. naloga**

V mestni državi Šparta so med 8. in 6. stoletjem pr. n. št. živeli precej drugačno življenje

kot ostali Grki. Antična Šparta je bila namreč v tem času najmočnejša grška država. V njej

se je združevala vojaška moč. Otroci so bili deležni trde in stroge vzgoje. Najmogočnejši Špartanci so živeli na prostranih območjih v več naseljih ob reki Evrotas. Ob najrodovitnejši

zemlji so le bivali. Med opravljanjem državniških nalog so jim jo namreč obdelovali sužnji.

Pogosto so ti ljudje bili tudi vojaki. Druga skupina Špartancev je redno hodila v vojne. V

mirnem času pa so bili ti Špartanci obrtniki, trgovci ali kmetje. V tem zgodovinskem obdobju

so bili največji reveži sužnji. Živeli so na tujih kmetijah. Vsako leto so morali pridelati dovolj

pridelka za svojega gospodarja.