|  |
| --- |
| **Euskararen arauak eta erabilerak 2019-2020****6. ariketa**.Euskaltzaindiaren arauak eta EH |

Eguna: 2019ko urriaren 8a

Izen-abizenak: Saioa Echeguia Eizaguirre

**1. Deklinatu hurrengo data hauek, segidako adibidea kontuan izanik**

*Bilbo(****n)****, 2015****eko*** *urri****aren*** *12****a(n)***

1. Donostian\_\_\_, 1996ko\_\_\_\_ martxoaren\_\_\_ 4an\_\_\_
2. Usurbilen\_\_\_\_, 1995ko\_\_\_\_ irailaren\_\_\_ 15ean\_\_\_
3. Elizondon\_\_\_, 2000ko\_\_\_\_ ekainaren\_\_\_ 11n\_\_\_
4. Munitibarren\_\_\_, 2010eko\_\_\_ apirilaren\_\_\_ 21ean\_\_\_
5. Berrizen\_\_\_, 2014ko\_\_\_ azaroaren\_\_\_ 3an\_\_\_
6. Azkainen\_\_\_\_, 1999ko\_\_\_ maiatzaren\_\_\_ 31n\_\_\_

**2. Aukeratu erantzunik egokiena**

1. a) Ostiraletan izaten da Norteko Ferrokarrila irratsaioa, 22:05etik 23:00ra.

 **b) Ostiraletan izaten da Norteko Ferrokarrila irratsaioa, 22:05etik 23:00etara.**

 c) Ostiraletan izaten da Norteko Ferrokarrila irratsaioa, 22:05etatik 23:00ra.

2. a) Lekua aukeratzean kontuz ibiliz gero, saihestu eta alde batera utziko dira kalte guzti horiek.

 b) Lekua aukeratzean kontuz ibili ezkero, saihestu eta alde batera utziko dira kalte horiek guztiak.

 **c) Lekua aukeratzean kontuz ibiliz gero, saihestu eta alde batera utziko dira kalte horiek guztiak.**

d) Lekua aukeratzean kontuz ibili ezkero, saihestu eta alde batera utziko dira kalte guzti horiek.

3. **a) Ez du ekarri ez maparik, ez gidarik, ez iparrorratzik, eta galduta dabil.**

 b) Ez ditu ekarri ez maparik, ez gidarik, ez iparrorratzarik, eta galduta dabil.

 c) Ez du ekarri ez maparik, ez gidarik, ez iparrorratzarik, eta galduta dabil.

4. a) Lehiakideak lehian aritzen dira, batek bestearen aurka eginez.

 **b) Lehiakideak lehian aritzen dira, batak bestearen aurka eginez.**

 c) Lehiakideak lehian aritzen dira, batak besteren aurka eginez.

 d) Lehiakideak lehian aritzen dira, bat bestearen aurka eginez.

5. a) Masa eta energia gauza bera direla badakigu, eta masa energian bihur daitekeela.

 b) Masa eta energia gauza bera direla badakigu, eta masa energi bihur daitekeela.

 **c) Masa eta energia gauza bera direla badakigu, eta masa energia bihur daitekeela.**

 b) Masa eta energia gauza bera direla ba dakigu, eta masa energia bihur daitekeela.

7. a) Atzo Nafarroatik Bizkaiara eta handik Gipuzkoara joan ginen.

 b) Atzo Nafarrotik Bizkaira eta handik Gipuzkora joan ginen.

 **c) Atzo Nafarroatik Bizkaira eta handik Gipuzkoara joan ginen.**

 d) Atzo Nafarroatik Bizkaiara eta handik Gipuzkora joan ginen.

8. a) Zinemara gonbidatu zidaten, baina ez nintzen joan, ez neuzkan gogoak.

 b) Zinemara gonbidatu ninduten, baina ez nintzen joan, ez neuzkan gogorik.

 c) Zinemara gonbidatu zidaten, baina ez nintzen joan, ez neukan gogorik.

 **d) Zinemara gonbidatu ninduten, baina ez nintzen joan, ez neukan gogorik.**

**3. Idatzi letraz honako zenbaki hauek:**

**3. Idatzi letraz honako zenbaki hauek:**

1. 1.200: mila eta berrehun
2. 13: hamahiru
3. 100: ehun
4. 91: laurogeita hamaika
5. 650: seiehun eta berrogeita hamar
6. 19: hemeretzi
7. 1.184: mila ehun eta laurogeita lau
8. 1.000.000: milioi bat
9. 5.765: bost mila zazpiehun eta hirurogeita bost
10. 400: laurehun
11. 18: hemezortzi/hamazortzi
12. 1.850.411: milioi bat zortziehun eta berrogeita hamar mila laurehun eta hamaika

**4. Erantzun ondoko galderei parentesi artean dagoen ordua emanez, bai zenbakiak deklinatuta, bai osorik idatziz:**

1. Zer ordutatik zer ordutara izango da bilera? (09:00-10:30) Bederatzietatik hamar eta erdietara/ 09:00etatik 10:30era
2. Zer ordutatik zer ordutara izaten dira eskolak? (10:15-11:45) Hamarrak eta laurdenetatik hamabiak laurden gutxitara/10:15etik 11:45era.
3. Zer ordutan hartu behar duzu trena? (14:04) Ordu biak eta lauan/14:04an.
4. Zer ordutan itzuliko zara? (13:30) Ordu bat eta erdietan/13:30ean
5. Zer ordutan bukatuko dugu eskola gaur? (13:55) Ordu biak bost gutxitan/13:55ean

**5. Osatu esaldiak, beti *bait* partikula + aditz laguntzailea erabiliz:**

1. Ez genuen erantzun, ez baikenekien \_\_\_\_\_\_\_\_\_ zer esan.
2. Ondo ezagutzen dugu elkar, hamar urte baitaramatzagu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ gela berean.
3. Ez nizun agur esan, ez baitzintudan \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ikusi.
4. Oso arduratsua da, seniderik zaharrena baita \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
5. Trena galdu nuen, ez bainintzen \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ garaiz esnatu.
6. Ez litzaioke asko bultzatu behar, erori egingo bailitzateke \_\_\_\_\_.

**6. Itzul itzazu honako esaldi hauek. [*Arazi*]**

1. Me han hecho decir palabras duras. Hitz gogorrak esanarazi dizkidate.
2. Le han hecho estar muchos años en su cargo a Antton. Antton urte asko egonarazi dute bere lanpostuan.
3. Le hicieron hablar en castellano al niño. Gaztelaniaz hitz eginarazi zioten haurrari.

**Eta zuzendu beste hauek.**

1. Markeli isildu arazi zioten. Markel isilarazi zuten.
2. Nahi duzulako etorri zara, ez nik etor arazi dizudalako. Nahi duzulako etorri zara, ez nik etorrarazi zaitudalako.
3. Gauza asko ekar arazi nauzue. Gauza asko ekarrarazi dizkidazue.

**7. Hauta ezazu forma zuzena. [Zenbakien deklinabidea]**

1. \_\_\_\_\_\_\_ jan zuten. Beste guztiek ez.
2. **Hiruk**
3. Hiruak
4. Hirurak
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ sartu du gola.
6. **Hiruak**
7. Hirurak
8. Hiruk
9. Atzo azterketa egin zuten \_\_\_\_\_\_\_\_\_ gainditu dute. [ezagunak]
10. lauek
11. **laurek**
12. lauk
13. Atzo huts egin zuten \_\_\_\_\_\_\_\_. [ezezagunak]
14. laurek
15. **lauk**
16. lauek
17. Hiru lan zuzendu ditu, eta oso ondo daude \_\_\_\_\_\_\_.
18. hiruak
19. hiru
20. **hirurak**
21. \_\_\_\_\_\_\_\_ galdetu die, eta \_\_\_\_\_\_\_\_ zuzen erantzun dute.
22. **Lauri/laurek**
23. Lauri/hirurek
24. Lauri/lauk
25. Hiru lagun ginen taldean, eta Lorea zen \_\_\_\_\_\_\_ gazteena.
26. hiruetatik
27. **hiruretan**
28. hirutatik

**8. Aukera ezazu erantzun zuzena. [Diptongoz bukatzen diren izenen deklinabidea]**

1. Normalean \_\_\_\_\_\_\_\_\_ egiten du lan.
2. gauaz
3. **gauez**
4. gauz
5. Ikastaroa apirilaren \_\_\_\_\_\_\_\_\_ bederatzira izango da.
6. lauetik
7. **lautik**
8. lauretik
9. Edozein \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mintza zaitezke ahozko aurkezpenean.
10. gaiz
11. gaiaz
12. **gaiez**
13. gaietaz
14. Uda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ igarotzen du.
15. jaiz jai
16. jaiaz jai
17. **jaiez jai**
18. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ esan dit lagunduko didala lana bukatzen.
19. **Unaik**
20. Unaiek
21. Unai

**9. Aukeratu erantzun egokia. [*Arazi* aditza]**

1. Zein da okerra?
2. **Sorrerazi**
3. Adierazi
4. Agertarazi
5. Eginarazi
6. Gurasoek etxean gerarazi \_\_\_\_\_\_\_\_\_.
7. ziguten
8. **gintuzten**
9. digute
10. zaizkigu
11. Zein da zuzena?
12. Zuzendariak bere bulegora joanarazi zizueten.
13. Zuzendariek bere bulegora joanarazi zizueten.
14. Zuzendariak bere bulegora joanarazi zenuten.
15. **Zuzendariak bere bulegora joanarazi zintuzten**.

**10. Aukeratu zuzena. Batzuetan bi aukera dira zuzenak, beste batzuetan bakarra:**

1. Haiek ikasgai guztiak gaindituko balituzte, gustura jarraituko \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ikasten.
2. **lukete**
3. zuten
4. zuketen
5. Denbora gehiago izango banu, beste ikasketa batzuk hasiko \_\_\_\_\_\_\_\_.
6. **nituzke**
7. nituzkeen
8. nituen
9. Lehenago jakin izan banu, esango \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
10. nizuke
11. **nizukeen**
12. **nizun**
13. Jaiegun gehiago banitu, gehiagotan joango \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kanpora.
14. nintzen
15. **nintzateke**
16. nintzatekeen

 **11. Jar ezazu *–(e)ko* edo *–(e)tako* atzizkia ondorengo esaldietan:**

1. Bost orriko\_\_\_\_ lana egin du ikasleak.
2. Hiru hankako\_\_\_ mahaia erosi dugu.
3. Astigarragako bi sagardotegitako\_\_\_ sagardoa erosi dute tabernarako.
4. Hiru asteko\_\_\_ oporrak egingo ditu Italian.
5. Zazpi eguneko\_\_\_ epea dugu azterketa prestatzeko.
6. Hamar mila euroko\_\_\_ autoa erosi du Hodeik.
7. Ez dakigu aurten zein hiru herrialdetako\_\_\_ haurrak etorriko diren gure herrira.
8. Hiru urteko\_\_\_ ardoa erosi dugu. [Hiru urte dituena]
9. Hiru urtetako\_\_\_\_ ardoa erosi dugu. [2000, 2002, 2004]

**12. Egin itzazu egin beharreko zuzenketak beheko esaldietan.**

1. Lau logela ditu etxeak eta lauetan dago berogailua.

Lau logela ditu etxeak eta lauretan dago berogailua.

1. Eguraldi-iragarpenaren arauera, euria izango dugu gaur.

Eguraldi-iragarpenaren arabera, euria izango dugu gaur.

1. Neretzat, esaldi hori ez da zuzena.

Niretzat, esaldi hori ez da zuzena.

1. Isilik geratu ezkero, ez ditugu izango eskubiderik.

Isilik geratuz gero, ez dugu izango eskubiderik.

1. Batzutan zabalik egoten da, baina ez zeinnahi ordutan.

Batzuetan zabalik egoten da, baina ez zeinahi/zein-nahi ordutan.

1. Dohai bereziren bat du zure lagunak, usaiaren bidez antzematen bait du nor datorren.

Dohain bereziren bat du zure lagunak, usainaren bidez antzematen baitu nor datorren.

1. Zenbagarren ariketa egiten ari da Beñat? Aspertu naiz zai.

Zenbatgarren ariketa egiten ari da Beñat? Aspertu naiz zain.

1. Arratsaldeko hiruetan irekitzen dute idazkaritza.

Arratsaldeko hiruretan irekitzen dute idazkaritza.

1. Nortzuk asmatu dute makina hori?

Nork asmatu dute makina hori?

1. Ordubatak eta bostetan bukatzen da eskola.

Ordu bata eta bostean bukatzen da eskola.

1. Ulertzen dut nazkatuta egotea kontu horiek guztiekin.

Ulertzen dut nazkatuta egotea kontu horiekin guztiekin.

1. Zeintzuk dira bota beharreko gauzak?

Zein dira bota beharreko gauzak?

1. Ni ezik beste guztiei kontatu die gertatu zaiona.

Niri izan ezik beste guztiei kontatu die gertatu zaiona.

1. Euskaltzaindiaren Hiztegian oso hitz gutxi hasten dira ce letraz.

Euskaltzaindiaren Hiztegian oso hitz gutxi hasten dira ze letraz.

1. Bostna liburu oparitu dizkigu liburu-saltzaileak.

Bosna liburu oparitu dizkigu liburu-saltzaileak.

**13. Zuzen itzazu okerrak diren esaldiak. Kontuan izan batzuetan bi aukera direla zuzenak. Eman itzazu biak halakoetan. [Izen sintagmen arteko juntadura]**

1. Zure aitona eta osabaz aritu zaigu hizketan.

Zure aitonaz eta osabaz aritu zaigu hizketan.

1. Bere neska-laguna eta alabekin joango da oporretara.

Bere neska-lagun(arekin) eta alabekin joango da oporretara.

1. Zu eta niri gertatu zaigu.

Zuri eta niri gertatu zaigu.

1. Adiskidea eta lagunaz mintzatu zaigu.

Adiskide(az) eta lagunaz mintzatu zaigu.

1. Gu eta zuetaz lotsatuta omen dago.

Gutaz eta zuetaz lotsatuta omen dago.

1. Itsaso, mendi eta basamortuetan ibili gara azken bidaian.

Itsasoetan, mendietan eta basamortuetan ibili gara azken bidaian.

1. Gobernua eta sindikatuen arteko gatazka handituz doa.

Gobernuaren eta sindikatuen arteko gatazka handituz doa.

1. Baionatik, Donostiatik eta Gasteiztik ikasle gutxi etortzen omen da.

Baiona, Donostia eta Gasteiztik ikasle gutxi etortzen omen da.

1. Asteburuetan errekak eta mendietan ibiltzea atsegin du.

Asteburuetan erreketan eta mendietan ibiltzea atsegin du.

**14. Aukeratu erantzun egokia.**

1. Zein da zuzena?
2. **Azken bi urteak gogorrak izan dira, baina behintzat bi urtean bukatu du lana.**
3. Azken bi urteak gogorrak izan dira, baina behintzat bi urtetan bukatu du lana.
4. Azken bi urteak gogorrak izan dira, baina behintzat bi urtez bukatu du lana.
5. Zein da okerra?
6. Lau urtetik behin izaten da Euskal Herriko bertsolari txapelketa.
7. Lau urtez behin izaten da Euskal Herriko bertsolari txapelketa.
8. **Lau urtetan behin izaten da Euskal Herriko bertsolari txapelketa.**
9. Zein da zuzena?
10. Orain lau urte joan zen Afrikara lanera, eta oraintxe itzuli da. Beraz, lau urtetan aritu da lanean han.
11. **Orain lau urte joan zen Afrikara lanera, eta oraintxe itzuli da. Beraz, lau urtean aritu da lanean han.**
12. Orain lau urte joan zen Afrikara lanera, eta oraintxe itzuli da. Beraz, lau urteetan aritu da lanean han.
13. Zein da okerra?
14. Hiru egunetik hiru egunera joaten da erosketak egitera.
15. Hiru egunean behin joaten da erosketak egitera.
16. **Hiru egunero joaten da erosketak egitera.**
17. Zein da okerra?
18. **Hamar minuturo begiratzen dio ordulariari.**
19. Hamar minututik behin begiratzen dio ordulariari.
20. Hamar minututik hamar minutura begiratzen dio ordulariari.

**15. Zuzendu okerrak diren esaldiak. [Aposizioak]**

1. Lagunak, Kalifornian bizi dena, haurrak izan ditu.

Lagunak, Kalifornian bizi denak, haurrak izan ditu.

1. Datorren ostiralean, hilak 30, azterketa izango dugu.

Datorren ostirala, hilak 30, azterketa izango dugu.

Datorren ostiralean, hilaren 30ean, azterketa izango dugu.

1. Fisikako irakasle berriari, iaz etorri zena, saria eman diote.

Fisikako irakasle berriari, iaz etorri zenari, saria eman diote.

1. Gasteizen, Arabako hiriburua, gero eta euskaldun gehiago dago.

Gasteizen, Arabako hiriburuan, gero eta euskaldun gehiago dago.

1. Eskolako zuzendaria Kepak atzo aurkeztu zuen txostena.

Eskolako zuzendariak, Kepak, atzo aurkeztu zuen txostena.

Alaitzekin, nire txikitako laguna, gero eta gutxiagotan egiten dut topo.

Alaitzekin, nire txikitako lagunarekin, gero eta gutxiagotan egiten dut topo.

**16. Azpimarra itzazu zuzenak diren adizkiak, eta zuzendu okerrak direnak. [28. araua]**

**ikas dezagun** etor daiteke **sendatu dira**

hustu/huts dezaket **egin duzu** pitz dezakegu

**sartu naiz** sar nezakeen ibil zintezkeen

utz dezake neur dezakezu **euts(i) dezaket**

**jaiki zaitez** **urrun(du) daitezela**  ezagut dezakezue

hoztu/hotz daiteke **itxi dezakezu** **ohart(u) zaitez**

**17. Euskaltzaindiaren Hiztegia.**

1. Zein da esaldi zuzena?
2. **Aztertzen ari gara kontuan hartu beharko genituzkeen ala ez.**
3. Aztertzen ari gara kontutan hartu beharko genituzkeen ala ez.
4. Zein da esaldi zuzena?
5. Konfidantza osoa dut zugan, leialtasun handikoa zara eta.
6. Konfiantza osoa dut zugan, lehialtasun handikoa zara eta.
7. **Konfiantza osoa dut zugan, leialtasun handikoa zara eta.**
8. Zein da zuzena?
9. **Egia handiak esaten dituzte haurrek.**
10. Egi handiak esaten dituzte haurrek.
11. Egia haundiak esaten dituzte haurrek.
12. Zein da zuzena?
13. Igartzen zaio konpromezu handia duela.
14. Igertzen zaio konpromezu handia duela.
15. **Igartzen zaio konpromiso handia duela**.
16. Igertzen zaio konpromiso handia duela.
17. Zein da esaldi zuzena?
18. Testu horrek ez du batere koherentzirik.
19. **Testu horrek ez du batere koherentziarik.**
20. Zein da esaldi zuzena?
21. **Hesteetako gaitzek kezkatzen dute gehienbat gure aitona.**
22. Esteetako gaitzek kezkatzen dute gehienbat gure aitona.
23. Hesteetako gaitzek kezkatzen dute gehien bat gure aitona.
24. Esteetako gaitzek kezkatzen dute gehien bat gure aitona.
25. Zein da esaldi zuzena?
26. Euskaraz bukaeran bakarrik jartzen zaie harridura-ikurra perpausei.
27. **Euskaraz bukaeran bakarrik jartzen zaie harridura-marka perpausei.**
28. Zein da esaldi zuzena?
29. Experientzia hark bihotza ukitu zion.
30. Esperientzia hark bihotza ikutu zion.
31. **Esperientzia hark bihotza ukitu zion.**
32. Experientzia hark bihotza ikutu zion.
33. Esperientzi hark bihotza ukitu zion.
34. Zein da zuzena?
35. Liburu horren kapitulo bat jaitsi dut Internetetik.
36. Liburu horren kapitulu bat jeitsi dut Internetetik.
37. Liburu horren kapitulo bat jeitsi dut Internetetik.
38. **Liburu horren kapitulu bat jaitsi dut Internetetik.**
39. Zein da esaldi zuzena?
40. Jatetxe horretan eurek ekoitzitako produktuak zerbitzen dituzte.
41. **Jatetxe horretan eurek ekoitzitako produktuak zerbitzatzen dituzte.**
42. Jatetxe horretan eurek ekoiztutako produktuak zerbitzatzen dituzte.
43. Jatetxe horretan eurek ekoiztutako produktuak zerbitzen dituzte.
44. Zein da esaldi zuzena?
45. **Ez etsi ez baduzu asmatzen erantzuna, ez da ezer gertatzen.**
46. Ez etsitu ez baduzu asmatzen erantzuna, ez da ezer gertatzen.

1. Zein da esaldi zuzena?
2. **Elementu artifizialak laborategian elementu nuklearren bidez sortutakoak dira.**
3. Elementu artifizialak laboratorioan elementu nuklearren bidez sortutakoak dira.
4. Elemento artifizialak laborategian elemento nuklearren bidez sortutakoak dira.
5. Zein da esaldi zuzena?
6. Informazio asko ematen da eraskinetan.
7. **Informazio asko ematen da eranskinetan.**
8. Zein da esaldi zuzena?
9. **Distantzia handia al dago lerro batetik bestera?**
10. Distantzi handia al dago lerroi batetik bestera?
11. Zein da esaldi zuzena?
12. Beti topatzen du aitzakiaren bat bidai bat egiteko.
13. Beti topatzen du atxakiaren bat bidaia bat egiteko.
14. **Beti topatzen du aitzakiaren bat bidaia bat egiteko.**
15. Beti topatzen du aitzakiren bat bidaia bat egiteko.
16. Beti topatzen du atxakiren bat bidai bat egiteko.
17. Zein esaldi ez da zuzena?
18. Hilabete honetan ez da jaiegun gehiagorik.
19. **Hile honetan ez da jaiegun gehiagorik.**
20. Hil honetan ez da jaiegun gehiagorik.

**19. Itzuli euskara**

1. Me ha hecho comer todas las patatas de la bolsa.

Zorroko patata guztiak janarazi dizkit.

1. Les hemos hecho entender que era imposible.

Ezinezkoa dela ulertarazi diegu.

1. Algunos piensan que no; a otros les da igual.

Batzuek ezetz uste dute; beste batzuei berdin zaie.

1. Desde algunas cadenas de televisión se hizo saber que la guerra había terminado.

Telebistako zenbait katek gerra amaitu zela jakinarazi zuten.

1. No tienes libros en casa?

Ez al duzu libururik etxean?

1. Les ha dado la invitación a todos menos a Jon.

Gonbidapena denei eman die Joni izan ezik.

1. Tengo la sospecha de que me está mintiendo.

Gezurra esan didan susmoa daukat.