Nalětnje wjedro

Měrc, apryl a meja su nalětnje měsacy. Typiske wjedrowe zjawy móžemy wobkedźbować. Wonka wjace njemjerznje. Powětr so woćopli. Cuni wětřik duje a nocy su miłe. Słónco dlěje swěći a sněh taje. Taće sněha a dešće wjedu druhdy k powodźenju. Ludźo so nad słónčnym wjedrom wjesela. Přiroda wotuća. Apryl je wašničkojty měsac a w meji mamy druhdy nócne zmjerzki.

Stolětna protyka

Jutrownik njeby prawy jutrownik był, hdyž njeby měsac wašničkojty był – a wón so woprawdźe po tym ma! W prěnim tydźenju haća sněhowe dešće dźěła na polach. Po pokojcy měsaca pak přińdźe nalětni počas. Po 22. přińdźe hišće raz dešćikojta zymička, w nocach mjerznje a wodnjo pada mokry sněh. Kónc měsaca přińdźe nalěćo ze słončnymi dnjemi.

Kotre słowa hodźa so mjez sobu wjazać? Tworće sady, na přikład: *Sobotu ma być słónčne wjedro.*

* wjedrowy, słónčny, miły, rjany, sylny, ćopły
* wjedro, zmjerzk, powětr, dešć, wětřik, lód, telegram, powěsće, dźeń, zelenina, žiwidła
* tać, duć, spać, dźěłać, wuknyć
* dlěje, wjele, jara, wulce

Pronomeny

1) Hdźe je mój kofej? – To bě twój? Sym \_\_\_\_\_ prjedy runje wulał, bě hižo zymny.

2) Pytam swoju móšnju, njejsy \_\_\_\_\_ widźał?

3) Ty pak maš rjany šawl! – Tón sym wot \_\_\_\_\_\_ (ty) k narodninam dóstała.

4) Dźěd je prajił, zo je hłódny, přinjes \_\_\_\_\_\_ prošu swačinu.

5) Zwariš mi prošu čaj? – Tule \_\_\_ (ty) \_\_\_\_ (wón=čaj) runje njesu.

6) Pětr je \_\_\_\_ (ja) slubił, zo póńdźe ze \_\_\_\_\_\_ (ja) do dźiwadła.

7) Wjelk je wowku a čerjenawku zežrał, ale potom je \_\_\_\_\_\_ (wonej) hajnik wuswobodźił.

8) Wowka ma jutře narodniny, dyrbimy \_\_\_\_\_\_ kwěćel wobstarać.

9) K \_\_\_\_\_\_ narodninam \_\_\_\_\_ přeju wjele zboža a krutu strowotu!

10) Milenka, wěš, hdźe su Jankowe bunclki? – Te sym \_\_\_\_\_ před łožo stajiła.

11) Ćeta Hanka dyrbi do chorownje! – Ow, to \_\_\_\_ přej dobre polěpšenje!

12) Sym ja \_\_\_\_\_ dźensa docyła hižo dobre ranje popřała?

Werby pohiba

a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rady z kolesom?

b) Maće hižo plany za dowol? Haj, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do Španiskeje.

c) Ćah \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z třećeho nastupišća.

d) Čerwjenawka je dyrbjała wowce wino a babu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

e) Jank je hakle 9 měsacow, njemóže hišće \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ale móže hižo dosć spěšnje \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

f) Hdyž bě wowka młoda, mějachu jenož jedne motorske, z nim \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ druhdy nakupować.

g) W lěću \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ na kolesowarsku turu podłu Łobja.

h) Ow, ja sym zabyła neple z pincy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_! Skoku, \_\_\_\_\_\_\_\_ dele po nje, prošu.

i) Tobiaso, přihotuje prošu blido za snědań, \_\_\_\_\_\_\_\_ tež hišće dwaj stólcaj z kuchnje.

j) Hdyž \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z awtom k wowce, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jej tež hnydom kašćik wody, kiž sym za nju kupiła.

k) Měrko \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dwójce za tydźeń do lěsa \_\_\_\_\_\_\_.

l) Hdyž čorny kós mócne fifola, \_\_\_\_\_\_\_\_ bórze nalěćo.

Mać

I) Tutu tošku sym wot \_\_\_\_\_\_\_\_\_ k narodninam dóstała.

II) Alenka, donjes swój taler prošu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do kuchnje.

III) Nan z \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ póńdźetaj jutře wječor do dźiwadła.

IV) Maš hižo dar k narodninam za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?

V) Wo wašej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ njemóžu ani jedne špatne słowčko prajić.

VI) By ty nam prošu jutře rano wusmuž zwariła, \_\_\_\_\_\_?

Přełožk

a) Velikonoce jsou jarní svátek.

b) V dubnu bývá proměnlivé počasí.

c) Pokud k vánocům není sníh, tak obvyklé sněží o velikonocích.

d) Zatímco v březnu může být docela vedro, v dubnu nebo květnu může být naopak zase mraz.

e) Jestli sněží nebo prší je mi docela jedno (wšojedne).

f) Zítra má vanout silný vítr.

g) Doufám, že letos nebudou žádné povodně.

h) Každé roční období má své typické počasí.