**Розставте розділові знаки в реченнях:**

1. Наполеонові належить такий парадокс: кожна битва виграється чи програється ще задовго до початку її (М. Слабошпицький).

2. До тих, хто вихований у період тотального нищення, паплюження людяного (Божого) в людині, не здатен пробудитися від нав’язаної йому режимом духовної летаргії, звернені слова Духа Святого: «Ви вухом почуєте, та розуміти не будете, дивитися будете оком, але не побачите! Затовстіло бо серце людей цих» (Дії Святих апостолів, 28.26–27) (В. Горбачук).

3. Читаючи «Кобзар» Т. Шевченка, я натрапив на такі рядки: «не вмирає душа наша, не вмирає воля».

4. Вночі прийшла осінь, і вовк хмукнув на сизий листок ожини, хмукнув і сказав: «ого-го!» (М. Вінграновський).

5. Вибираючи тему радить молодим літераторам Горацій: «довго зважуйте, чи її витримають ваші плечі, чи відмовляться нести» (А. Содомора).

6. «Мені він подобався кмітливим і проникливим розумом», — писав про Рильського Дейч докладністю, з якою оповідав про перечитані книжки, про село Романівку, де минало його дитинство (І.Ільєнко).

7. Пам’ятаєш, що сказав Наполеон: «чоловік повинен спати чотири години на добу, жінка — п’ять, дитина — шість, а більше шести сплять одні лиш набиті дурні!» (П. Загребельний).

8. «Чого твій кіт учора несамовито верещав?» — «Бо я його купав». — «Дак і я свого купаю. Проте нічого, тихенько миється». — «Так ти тільки миєш, а я його ще й викручую» (Народні усмішки).

9. Жінка подала телеграфістці бланк, на якому не дуже розбірливо було написано: «поздоровляємо Ліду, внучок Олю і Катю та внука Колю зі святом». «Ви краще,— порадила телеграфістка, — напишіть коротко і просто: поздоровляємо всіх зі святом». «Здрастуйте!— протягла у відповідь жінка,— чому це всіх, коли я зятя не люблю» (Народні усмішки).

10. На уроці фізики вчителька запитала учня: —« що піднімається над мискою борщу, коли мати подає тобі їсти?» —«Моя ложка»,— відказав той (Народні усмішки).