**4. klase. Latviešu valoda. Māju valoda. Dzīve laukos. Apjumības.**

**1.** **uzdevums.** Klausies / lasi fragmentus par labību un

* ailē *Vārdu nozīme* izvēlies un ieraksti vienu no tekstā pasvītrotajiem vārdiem, kas atbilst vārda nozīmes skaidrojumam,
* ailē *Zīmējums* uzzīmē teksta galveno domu vai vienu teksta atslēgvārdu,
* ailē *Galvenā doma* pabeidz formulēt teksta galveno domu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Teksts** | **Vārdu nozīme** | **Zīmējums** | **Galvenā doma** |
| 1. | [**AUDIO**](https://drive.google.com/file/d/12LKhSSzDUvo53fXn-VjrfQLefqfTpi1r/view?usp=sharing)<https://drive.google.com/file/d/12LKhSSzDUvo53fXn-VjrfQLefqfTpi1r/view?usp=sharing>  *Saimnieku klēts plata, bet zema, lielie, tukšie apcirkņi gandrīz līdz pašiem griestiem. Maizes miltu un putraimu lāde viena pati aizņēma pusi sienas, maisu vairs nebij daudz, saslaistīti kur kurais – triju meitu gultas aizņēma lielu daļu telpas.* [Upīts 1987 : 51] | * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – kaste (parasti koka) dažādu mantu glabāšanai. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – celtne graudu uzglabāšanai. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ –nodalījums (parasti klētī vai pagrabā) graudu, miltu, sakņu u. tml. uzglabāšanai. |  | Klētī atrodas ... |
| 2. | [**AUDIO**](https://drive.google.com/file/d/1i_XuccbTyQjTDK1--nCL26_Td3JmoJzl/view?usp=sharing)  <https://drive.google.com/file/d/1i_XuccbTyQjTDK1--nCL26_Td3JmoJzl/view?usp=sharing>  *Straumēni tagad bija dzeltenu koku un dzeltenu labības lauku ielenkti. Māju pagalms palika vēl klusāks, kad puiši un vīri, paņēmuši garkātu izkaptis, kurām pie pēdām bij piesietas izliektas klūgas, lai labība labāki gultos vālos, aizgāja uz auzu lauku, kas, zeltains un sudrabains, mirdzēja saulē.* (..) *Pļāvēji tagad pamazām ritināja šo paklāju kopā, lai noglabātu šķūņos* (..). [Virza 1989 : 149–150] | * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ – josla, ko izkapts vēziena platumā vienā gājienā nopļauj pļāvējs. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – darba rīks lauksaimniecībā zāles, labības pļaušanai. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – lokans, elastīgs (parasti sutināts kārkla vai vīksnas) zars. |  | Pļāvēji devās uz auzu lauku, lai ... |
| 3. | AUDIO  <https://drive.google.com/file/d/1uodijc4sh2AuXEKZX0QipVHmVYfjw5pf/view?usp=sharing>    *Pēc nedēļas jau viss vasarājs stāvēja sakrauts augstās gubiņās un zirnekļu tīkli, nezin no kurienes nākdami, nolaidās to virsotnēs, bet peles apakš tām savija savus midzeņus.* [Virza 1989 : 150] | * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – vienkopus sakrauts siens, labība u. tml.; kaudze. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – viengadīga labība, parasti graudaugi. |  | Labība bija nopļauta un ... |
| 4. | AUDIO  <https://drive.google.com/file/d/18t2P_EFRlL3lNfAs6Hj-7HUv-14PUuII/view?usp=sharing>  *Tagad atkal pienāca Straumēnu lielā labības šķūņa laiks, kuru kā baznīcu izslaucīja skaidru asām bērza slotām.* (..) *vezumi gorīdamies nāca uz mājām kā zeltspalvainas govis no vasaras ganībām.* [Virza 1989: 150] | * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­– rati vai ragavas ar kravu. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – tīrs, bez putekļiem, dūmiem. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – celtne, arī telpa, parasti labības, lopbarības, malkas, darbarīku glabāšanai. |  | Labību, kas tika nopļauta, ... |
| 5. | AUDIO  <https://drive.google.com/file/d/1AlN8PDVW9myL3tz50gkKh_WkxpNPmMbe/view?usp=sharing>  *Ar spriguļiem nodauzīt vai ar rulli nomalt tos lielos laukus arī vairs nebij iespējams. Muižā divas kuļmašīnas, viena diviem zirgiem griežama, otra liela, ar ģēpeli un sešiem zirgiem.* [Upīts 1987 : 281] | * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – darbarīks labības kulšanai. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – zirgs, ejot pa apli, griež lielu zobratu, no kura ar mazāku zobratu pārvadu palīdzību tiek darbināta mašīna. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – mašīna graudu izkulšanai un atdalīšanai no salmiem un pelavām. |  | Labības bija tik daudz, ka ... |
| 6. | AUDIO  <https://drive.google.com/file/d/1NvDbwPPchlCy_YGKHpiT0XqQRkPUpG9k/view?usp=sharing>  *Rudzi šķūnī piedzīti līdz jumtam, tagad vairs nebij liela steiga, šad un tad iesvieda pa rijai un izberza, kad pagadījās pavaļīgāks laiks.* [Upīts 1987 : 282] | * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – celtne (ar apsildīšanas ierīci, māla klona grīdu) labības žāvēšanai, labības kulšanai. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – celtne labības, lopbarības, malkas, darbarīku glabāšanai. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – laiks, kad nav ļoti steidzamu, neatliekamu darbu, pienākumu. |  | Rudzu bija tik daudz, ka tie sniedzās ... |
| 7. | AUDIO fails  <https://drive.google.com/file/d/1QgiTqcI2hzlXzHqMXK63nuCANwj3apvY/view?usp=sharing>  (..) *pēc brokastīm aizgāja pļaut. Auzas šogad nebij visai garas, bet brīnum skarainas un gatavas. Vienroces, ar vieglajiem kārkla kātiem sacenzdamās, cirta savus divus šņakstienus, kūlīši vēlās gludi un taisniem resgaļiem, vistiņas slējās taisnās, dzeltenās rindās.* (..) [Upīts 1987 : 291] | * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – statiņi, saslietu (labības, linu) kūļu kopa. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – ar vienu roku pļaujama izkapts. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – sasiets, arī savelts (nopļautas labības, noplūktu linu) stiebru klēpis. |  | Pļāvēji ar vienrocēm sāka ... |
| 8. | AUDIO fails  <https://drive.google.com/file/d/1lymBjdxIJ8aoHdcqsrDGQGsBB1cYnIiE/view?usp=sharing>  *Kulā klabēja vētījamā mašīna, tīrīja pagājušās nakts auzu rijas kūlumu. Glupjais Miķelis grieza, noputējis kā pats nelabais. Priekšstrādnieks bēra smelti zābakā un atrausa graudus.* [Upīts1987 : 498] | * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ – pabiras. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – mašīna sēklu tīrīšanai un šķirošanai. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – kalps lauku saimniecībā, kas pats strādā un vada pārējos kalpus darbā. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_ – rijas piedarbs; labības šķūnis. |  | Vētījamā mašīnā tiek ... |
| 9. | AUDIO fails  <https://drive.google.com/file/d/1AHD8W-N_GOrBPznTXe2pU1c_2lmKvevQ/view?usp=sharing>  *Lejassmeltēnu Jorģis jau bij izgājis kulā pie vētījamās mašīnas, tā viņu interesēja visvairāk. Osis sestdienas vakarā vēl tīrīja rudzus, pat maisos vēl nepaguvis sagrābt. Rudzīši nebij nekādi varenie, treknu lāčauzu vēl papilnam klāt. Viņi pagrāba saujā, pasvārstīja un nogrozīja galvas, pārmelderis pamēģināja graudus uz zoba, vai pietiekoši cieši sakaltējis.* [Upīts 1987 : 282] | * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – nezāle, kura ziedkopa ir skara. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – mašīna sēklu tīrīšanai un šķirošanai. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – dzirnavnieks no citurienes. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – pabiras. |  | Dažam saimniekam graudi nebija labi izvētīti, jo ... |

**2. uzdevums.** Noskaties video*Pļaujas svētki Viktora Ķirpa Ates muzejā*(4:10–12:00)

Izlasi teikumu un atzīmē pareizo teikuma turpinājumu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senāk kulšana notika | | | |
| ar spriguli | ar izkapti | | ar grābekli |
|  |  | |  |
| 2. | Sprigulis ir darbarīks | | | |
| labības malšanai | labības kulšanai | | labības sijāšanai |
|  |  | |  |
| 3. | Graudi tiek sijāti vairākas reizes, | | | |
| jo tā ir tradīcija | lai atdalītu graudus no sēnalām | | lai sašķirotu graudus |
|  |  | |  |
| 4. | Izsijātos graudus šķiro 3 grupās: | | | |
| dzelteni graudi, pelēki graudi, melni graudi | izkaltēti graudi, mitri graudi, slapji graudi | | rupji graudi, smalki graudi, sēnalas |
|  |  | |  |
| 5. | Tiek malti | | | |
| rupjie graudi | smalkie graudi | sēnalas | |
|  |  |  | |
| 6. | Lai graudus samaltu, tos ber | | | |
| dzirnu acī | dzirnu mutē | | dzirnu vēderā |
|  |  | |  |

Atbilde

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senāk kulšana notika | | | |
| ar spriguli | ar izkapti | | ar grābekli |
| x |  | |  |
| 2. | Sprigulis ir darbarīks | | | |
| labības malšanai | labības kulšanai | | labības sijāšanai |
|  | x | |  |
| 3. | Graudi tiek sijāti vairākas reizes, | | | |
| jo tā ir tradīcija | lai atdalītu graudus no sēnalām | | lai sašķirotu graudus |
|  | x | |  |
| 4. | Izsijātos graudus šķiro 3 grupās: | | | |
| dzelteni graudi, pelēki graudi, melni graudi | izkaltēti graudi, mitri graudi, slapji graudi | | rupji graudi, smalki graudi, sēnalas |
|  |  | | x |
| 5. | Tiek malti | | | |
| rupjie graudi | smalkie graudi | sēnalas | |
|  | x |  | |
| 6. | Lai graudus samaltu, tos ber | | | |
| dzirnu acī | dzirnu mutē | | dzirnu vēderā |
| x |  | |  |

**3. uzdevums.** Atzīmē, vai apgalvojums ir patiess /nepatiess.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Teikums** | **Patiess** | **Nepatiess** |
| 1. | Ja graudus izkaltē par maz, tad grūti būs izkult. |  |  |
| 2. | Kult nozīmē atdalīt graudus no sēklām. |  |  |
| 3. | Ja graudus izkaltē par daudz, tie būs derīgi nākamā gada sējai. |  |  |
| 4. | Jākuļ tik ilgi, kamēr izsitās visi graudi no vārpām. |  |  |
| 5. | Trīs stundas kuļot ar spriguli, var savākt 3 maisus ar graudiem. |  |  |
| 6. | Graudi tiek sijāti vairākas reizes. |  |  |
| 7. | Nākamā gada sējai tiek atstāti smalkie graudi. |  |  |

Atbilde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Teikums** | **Patiess** | **Nepatiess** |
| 1. | Ja graudus izkaltē par maz, tad grūti būs izkult. | x |  |
| 2. | Kult nozīmē atdalīt graudus no sēklām. | x |  |
| 3. | Ja graudus izkaltē par daudz, tie būs derīgi nākamā gada sējai. |  | x |
| 4. | Jākuļ tik ilgi, kamēr izsitās visi graudi no vārpām. | x |  |
| 5. | Trīs stundas kuļot ar spriguli, var savākt 3 maisus ar graudiem. |  | x |
| 6. | Graudi tiek sijāti vairākas reizes. | x |  |
| 7. | Nākamā gada sējai tiek atstāti smalkie graudi. |  | x |
| 8. | Lai maltu, dzirnu acī ieber graudus. | x |  |

**4. uzdevums.**

Klausies maltuves dziesmu *Es iegāju maltuvē* un savieno rindas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Es iegāju maltuvē,** | **Labu rītu gaidīdam.** |
| **Dieviņš sēdēj', mīļā Māra,** | **Pa vienai saujiņai.** |
| **Dievam devu labu rītu,** | **Nāc ar mani spēlēties.** |
| **Pelēkais akmentiņi,** | **Labu rītu nedevusi.** |
| **Izspēlēsi miežu sieku** | **Mārai – labu veselību.** |

**5.uzdevums.**

Iekrāso vārdus, kas saistīti ar Apjumībām (ja iekrāsosi visus vārdus, atklāsies raksts).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| egle | lāpsta | kaltēt | bērzs | zveja | laiks | vakars | roze | milti | ozols | ieva |
| lietus | sprigulis | sniegs | labība | logs | putra | cielava | malt | lācis | sijāt | rīts |
| klēts | ritenis | kaķis | ābols | dzirnas | katls | rudzi | līks | krūms | kuģis | rija |
| vilnis | graudi | tīrīt | vakars | vārīt | Jumis | kurmis | sals | žogs | auzas | laime |
| plūme | vārti | lapsa | lekt | mieži | govs | maltuve | jūra | liepa | māja | pods |
| sirds | balodis | ezers | kult | lampa | griezt | aploks | raža | kāposts | suns | saule |
| laipa | šūpoles | vārpas | rutks | gulta | puķe | nezāle | zivs | pelavas | pūce | laiks |
| birzs | malēja | laime | skriet | laiva | prieks | vilks | zaķis | durvis | salmi | dzija |

© Daiga Straupeniece