**Glagol**

**1.** Da bi predstavil kolesarsko pot, imenovano

Porečanka.

Besedilo bi bilo lahko objavljeno npr. v turistični

zgibanki ali na spletu.

**2.** Tri odstavke.

**3. a)** Železniška proga.

**b)** Začela je delovati železniška proga med Trstom in

Porečem.

**c)** Po Porečanki kolesarijo.

**4.**

Na 1. in 2. vprašanje je odg. v besedilu (v 1. odstavku).

Na 3. in 4. vpr. v besedilu ni odg.

Na 5. vprašanje je odgovor v 3. odstavku.

**ODGOVOR**

**5. a)** viadukt: mostu podoben objekt čez globinske

ovire

**b)** bazilika: starokrščanska cerkvena stavba; veliko

tržno in sodno poslopje

**c)** dediščina: premoženje, dobljeno po umrlem; kar je

prevzeto iz preteklosti

Besedi *bazilika* in *dediščina* imata dva pomena.

Takšne besede imenujemo večpomenke.

**6.** Z rdečo črto je označena Porečanka.

Poteka po jugozahodnem delu Slovenije.

Lucija, Sečovlje, Savudrija, Buje

**7. a)** Zgradili so

**b)** Povezovala je

**c)** uživate

**č)** bodo uredili

Vstavljene besede poimenujejo dejanje in dogajanje.

**8.** kolesarim, hodijo, zgradiva, tečeta, postavljate  
9. a)1., dv. b) 3., ed. c) 2., dv. č)1., mn.  
10.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| glagol | oseba | število |
| uživajo | 3. | mn. |
| vzamemo | 1. | mn. |
| trenirata | 3. | dv. |
| se pripravljata | 3. | dv |
| se ukvarjaš | 2. | ed. |

11. Podčrtani glagol v prvi povedi sporoča, da se je nekaj dogajalo v preteklosti, v drugi povedi, da se nekaj se dogaja zdaj oz. v sedanjosti, in v tretji povedi, da se bo nekaj dogajalo v prihodnosti.

12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ednina | dvojina | množina |
| 1.os. | kolesarim | kolesariva | kolesarimo |
| 2.os. | kolesariš | kolesarita | kolesarite |
| 3.os. | kolesari | kolesarita | kolesarijo |

13. a) gre b) gremo c) gredo č) greva d) gresta e) gresta f) greste g) greš h) grem

14.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ednina | dvojina | množina |
| 1.os. | jem | jeva | jemo |
| 2.os. | ješ | jesta | jeste |
| 3.os. | je | jesta | jedo/jejo |
|  | ednina | dvojina | množina |
| 1.os. | vem | veva | vemo |
| 2.os. | veš | vesta | veste |
| 3.os. | ve | vesta | vedo/vejo |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ednina | dvojina | množina |
| 1.os. | povem | poveva | povemo |
| 2.os. | poveš | povesta | poveste |
| 3.os. | pove | povesta | povedo/povejo |

Končnice teh glagolov za 2. in 3. os. dv. ter za 2. os. mn. vsebujejo s.

15. a)Mi se učimo o glagolu. b) Onidve sta prijazni sošolki. c)Vi daste psu svežo vodo. č)Miha in Jakob jesta juho.

16. a) Na kolesarsko pot smo se odpravili na začetku avgusta. Na kolesarsko pot se bomo odpravili v začetku avgusta.  
b) Svoje vtise smo napisali v dnevnik. Svoje vtise bomo napisali v dnevnik.  
c) Na nekdanji železniški progi je bila kolesarska pot. Na nekdanji železniški progi bo kolesarska pot.   
č) Vsak dan sem pretekel/pretekla vsaj dva kilometra. Vsak dan bom pretekel/pretekla vsaj dva kilometra.

**17. a)** so gradili

**b)** povezuje

**c)** sem izvedel

**č)** bom poiskal

**d)** so se … dogovorili, bodo … uredili

**e)** se … sprehajajo

**f)** pravijo, bo … deževalo

Ne. V nekaterih primerih je glagol sestavljen iz več

besed, npr. *so gradili*, *so se dogovorili*.