1. Падкрэсліце дзеясловы цяперашняга часу.

Сёлетняя вясна зусім іншая: яна і раней прыйшла, яна і трымаецца ўвесь час на радасць людзям. Цяпер рэдка хто можа абыякава праехаць ці прайсці каля трох бярозак. Усім вядома, што бярозка не пахне нават у час цвіцення, аднак не верылася ў гэта. Мабыць, кожнаму ўяўлялася, што калі нарваць такі зялёны букецік, ён будзе пахнуць, як мята. (А. Кулакоўскі)

 2. Закончыце фармулёўку.

Ад дзеясловаў закончанага трывання ўтвараюцца формы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_часу.

 3. Вызначце час, лік і асобу дзеясловаў.

 Далёка разліваецца (\_\_\_\_\_ ) Бяроза-рака ўвесну. Яна затапляе (\_\_\_\_ ) лугі на цэлыя кіламетры, і не ўгадаць, дзе схавала (\_\_\_\_) вада нізкія берагі. А пачне (\_\_\_\_) спадаць вада — яшчэ цікавей на рацэ. Тады нізка-нізка над ёю цяжкімі снарадамі пралятаюць (\_\_\_\_\_) дзікія качкі, выглядаючы між залатога лазняку месца для будучага гнязда. I ў такой непралазнай гушчэчы пакладуць (\_\_\_\_\_) яйкі, што ні звер іх не дастане (\_\_\_\_\_), ні чалавек не забярэцца (\_\_\_\_\_\_). (М. Ваданосаў)

 4. Ад інфінітыва ўтварыце і запішыце формы будучага простага або складанага часу дзеясловаў.

Закрочыць —\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

вывучаць —\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

маўчаць —\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

адыходзіць —\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

наблізіць —\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

развязаць —\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 5. Устаўце неабходныя, на вашу думку, дзеясловы, вызначце і надпішыце іх час.

 Каля маёй роднай вёскі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_крынічка. Яна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_сярод кустоў алешніку і вербалозу, круглая, з пясчаным дном, з чыстай вадою. А вада тая нібы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сілы. Малымі хлапчукамі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мы сюды і ў спякотную пару\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_смагу. (В. Шымук)