Ligia słuchała jego słów mrugając oczyma i jakby nie rozumiejąc, o co chodzi; policzki Pomponii pokryły się bladością; we drzwiach wiodących z korytarza do oecus, poczęły się znowu ukazywać przerażone twarze niewolnic. [Henryk Sienkiewicz]

Powietrze uczyniło się parne; niebo nad miastem było jeszcze błękitne, ale w stronie Gór Sabińskich zbierały się nisko u brzegu widnokręgu ciemne chmury. [Henryk Sienkiewicz]

Przekupnie wywołwali swoje towary; wróżbici polecali przechodniom swe usługi; obywatele ciągnęli poważnym krokiem, ku rostrom, by słuchać przygodnych mówców lub rozpowiadać sobie wzajemnie najświeższe nowiny. [Henryk Sienkiewicz]

Szerzej na ten temat: E. Przyłubska, F. Przyłubski: Gdzie postawić przecinek. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984; J. Podracki: Słownik języka polskiego z zasadami przestankowania. Warszawa, PWN, 1999; J. Podracki: Słownik skrótów i skrótowców. Warszawa, PWN, 1999.