ГЛАГОЛИ

1. Одреди глаголски вид и род следећим глаголима:

ЉУТИТИ СЕ, ГАЛОПИРАТИ, КУПАТИ СЕ, ПОИГРАТИ СЕ, ГЛЕДАТИ, БРИЈАТИ, НАСМЕЈАТИ СЕ, ПИСАТИ, СЕДЕТИ, СУМЊАТИ, САЊАТИ, ЧЕШЉАТИ СЕ, ЗАТВАРАТИ, СТЕЗАТИ

1. Одреди глагол који означава „вршење радње у великој мери”:
	* успавати се
	* одспавати
	* наспавати се
2. Издвој неправе повратне глаголе:
	* Заруменео се од напора, али се није жалио.
	* Чим су се домогли циља, знали су да су се спасли.
	* Захвалио се на гостопримству и вратио се кући.
	* Трећи се користи двојицом која се свађају.
3. Одреди глаголски вид глаголима у следећим примерима:
	* Она црта.
	* Она се разболела.
	* Она је вољена.
4. Напиши следећим глаголима глаголе супротне по глаголском виду: ПИСАТИ, ЛЕТЕТИ, ИСПУСТИТИ, ПЛАКАТИ, ИЗРАЧУНАВАТИ, НАСТАТИ,

ПОКЛАЊАТИ, ПОКЛОНИТИ, УМИТИ СЕ, УЈЕДИЊАВАТИ СЕ

1. Издвој глаголе са истом инфинитивном и презентском основом:

Дивовско створење се прену, загледа се мало испред себе у земљу и најзад ме опази где лежим.

1. Уочи глаголе несврешеног вида:

СКОЧИТИ, МЕЊАТИ, ПОЧЕТИ, ОДМИЦАТИ, НАПИСАТИ, ГРАДИТИ

1. Подвуци глагол несвршеног вида:

ДОЗИВАТИ, ДОБАЦИТИ, ЗУЈАТИ, ПОСРТАТИ

1. Подвуци глагол свршеног вида:

ГОВОРИТИ, ПАСТИ, ЗАВРШИТИ, ТРАЖИТИ, УСПЕТИ

1. Подвуци глаголе који представљају суплетивне облике:
	* ГОВОРИТИ-РЕЋИ
	* ЧИТАТИ-ПРОЧИТАТИ
	* ДОДЕЛИТИ-ДОДЕЉИВАТИ
	* ЗАДАВАТИ-ЗАДАТИ
2. Напиши инфинитивну и презентску основу глагола ДРЖАТИ и ПЕЋИ.
3. Замени одговарајућим глаголима ономатопејске облике:
	* Чим жито сазри, а цврчак цвр-цвр!
	* Он је ушао, а врата за њим – трас!
4. Ако се глагол зуцкати односи на пчелу која мало зуји, напиши глаголе који ће означавати да неко мало ради и да мало пије.
5. Раздвој праве и узајамно повратне глаголе:

ГРЛИТИ СЕ, ОБРИЈАТИ СЕ, ОБРАДОВАТИ СЕ, РВАТИ СЕ, УМИТИ СЕ

1. Како гласи инфинитив облика ПРОЛЕЋУ?
2. Напиши инфинитиве глагола и глаголски род глаголским облицима у реченици:

Цар се обукао и сео на престо, а кад чу како се дворани свађају, наљути се.

1. Напиши инфинитивну основу глагола РЕЋИ.
2. Одреди глаголе код којих је иста презентска и инфинитивна основа: ПИТИ, ВЕЖБАТИ, ТРЧАТИ, ЖЕЛЕТИ, СЛУШАТИ, НАВИЈАТИ, ПИСАТИ
3. Издвој глаголе којима су исте основе основе:

Кренули су уморно, падала је киша и дувао јак ветар, али сми ми путовали удобно и све време причали и смејали се.

1. Како гласи инфинитив глагола чији су краћи презентски облици: ЋУ, ЋЕШ, ЋЕ?