Ortografia:

1. Skromny, ale poprawny jest nadawca z przykładu:
	1. Nie śmiem prosić.
	2. Nieśmiem prosić.
	3. Nie śmię prosić.
	4. Nieśmię prosić.

Gramatyka

1. Nadali dziecku:
	1. te imię
	2. to imie
	3. to imię
	4. te imie

Razem czy osobno

1. Tylko poprawne formy są w przykładzie:

a. kurdebalans; w oka mgnieniu

b. wszech czasów; jasno zielony

c. wte i wewte; na codzień

d. w te i we w tę; po prostu

Ortografia

1. Dzielny, zawadiacki, albo:
	1. chwacki
	2. chwadzki
	3. chfacki
	4. hfacki

Terminologia gramatyczna

1. Piąty przypadek w polskiej deklinacji odpowiadający na pytania: *(z) kim?*, *(z) czym?* to:
2. celownik
3. narzędnik
4. biernik
5. miejscownik

Duże i małe litery

1. Zaszczytnie i poprawnie dostać można:
	1. Order Orła białego
	2. order Orła Białego
	3. Order Orła Białego
	4. Order orła białego

Synonimy

1. Znaczą to samo wyrazy:
	1. opodal– nieopodal
	2. gwarzyć – gaworzyć
	3. bynajmniej – przynajmniej
	4. w każdej parze są synonimy

Wyrazy obce

1. Entourage to:
	1. powiadomienie
	2. odwaga
	3. wycieczka
	4. otoczenie

Liczebniki

1. Ile dzieci jest w klasie:
	1. dwadzieścia czworo
	2. dwadzieścioro czworo
	3. dwadzieścioro cztery
	4. dwadzieścia cztery

Wymowa

1. Wskaż słowo pięciosylabowe:
	1. zoologiczny
	2. farmaceuta
	3. mozaikowy
	4. każde ma pięć sylab

Wyrazy obce

1. Słowo *lumbago*:
2. pochodzi z języka hiszpańskiego
3. oznacza ból w dole pleców
4. jest wyrazem częściowo odmiennym
5. wszystkie określenia są prawdziwe

Rozwój języka polskiego

1. Zmiany w ortografii uchwalone przez Radę Języka Polskiego zaczną obowiązywać od:

a. 1.01.2026 r.

b. 1.09.2026 r.

c. 1.01.2027 r.

d. 1.09.2027 r.

Frazeologia

1. Nie ma błędu w związku frazeologicznym:

a. Okazja czyni złodziejem.

b. Łaska pańska na ślepym koniu jeździ.

c. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu.

d. Darmowemu koniowi nie zagląda się w zęby.

Synonimy

1. Synonimem *psotnika*, *łobuza* nie jest:

a. drapichrust

b. urwipołeć

c. urwipołęć

d. ancymonek

Interpunkcja

1. Poprawna interpunkcja jest w zdaniu:

a. Jestem między młotem, a kowadłem.

b. Nauczyciel poczekał, żeby uczniowie umilkli, i rozpoczął lekcję.

c. Nie rozwiązał tego zadania mimo, że jest dobry z matematyki.

d. Narysował kółko w środku, którego był kwadrat.

Powiedzenia i przysłowia

1. Sensu powiedzenia: *niech to dunder świśnie* nie oddaje fraza:

a. Niech to gęś kopnie!

b. Połamania nóg!

c. Niech to piorun strzeli!

d. Żadna z podanych.

Skróty

1. Niepoprawnie zapisano skrót w przykładzie:

a. Zebrali 100 dol, 1000 zł i dary rzeczowe.

b. Instalacja wod.-kan. wymaga naprawy.

c. Na konferencji wystąpią mgr mgr Kowalski, Malinowski i Nowak.

d. Czy wiesz, że istniał statek M/s Stalowa Wola?

Grzeczność językowa

1. W sytuacji oficjalnej do radnego Jerzego Nowaka powiemy:

a. Prosimy pana radnego.

b. Prosimy pana Jerzego.

c. Prosimy pana Jurka.

d. Wszystkie formy są stosowne.

Język młodzieżowy

1. Osoba wybitna, godna podziwu, to w języku młodzieżowym:
	1. kappa
	2. lambda
	3. delta
	4. sigma

Składnia

1. Nie ma błędu w zdaniu
	1. Idąc do kina, ochlapał mnie samochód.
	2. Siedział z dziewczyną na ławce, którą poznał w parku.
	3. Używa tylko naturalne kosmetyki.
	4. Wszystkie są niepoprawne.

Nazwy własne

1. Poprawnie zapisano nazwę własną w zdaniu:
	1. Wypożyczył tę książkę z Jagiellonki.
	2. Autorem był Władysław Bartoszewski Starszy.
	3. Spotkali się na Górze Tabor.
	4. Opisali Monarchię Austrowęgierską.

ODPOWIEDZI:

1. A

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C

7. A

8. D

9. B

10. A

11. B

12. A

13. C

14. C

15. B

16. B

17. A

18. A

19. D

20. D

21. A