***Аялгануудай зүб бэшэлгэ.***

***Буряад үгын анхан һуурида аялгануудай зүб бэшэлгэ.***

***Ээ-эй.***

Үгтэhэн γгэнγγд соо удаан ээ, дифтонг эй аялганууд ямар гуримай ёhоор бэшэгдэнэб гэжэ ажаглагты.

Хэшээл, эрбээхэй, ээрсэг, дэлхэй, сэгээ, хүбшэргэй.

***Удаан ээ анхан hууриин хаанашье дайралдадаг: ээрсэг, сэгээ. Харин дифтонг эй анхан hууриин гансал hγγлшын γедэ дайралдадаг: бээлэй, зөөхэй, мэлхэй г.м.***

***Үгын hγγлшын γедэ удааншье ээ, дифтонгшье эй бэшэгдэхэ байна. Тэдэниие илгахань хγшэр. Зγгөөр эй дифтонгоор hγγлтэhэн γгэнγγд γсөөн, оройдоол хорёод юм: бээлэй, бγγбэй, бэлэй, гэлэй, дэлхэй, зөөхэй, зээрэмхэй, мэлхэй, миисгэй, төөдэй, тγγхэй, хээтэй, hγрхэй, эрбээхэй, ээзгэй, төөлэй, жэгтэй, тγγрхэй г.м.***

**S1.** *Уншагты.* *Таабаринуудые таагты. Точконуудай орондо ээ-эй табижа бэшэгты.*

а) Алаг булаг дэгэлт…,

Алтан урга шэр…шэ.

б) Домбо долоон нүхэт… .

в) Хон-хон дуутай,

 Хондолой д…рээ дэг…тэй.

Таабариин тайлбари: (нохой, шаазгай, толгой)

**S2.** *Yгтэhэн γенγγдээр γгэнγγдые зохёогты.*

Зөө- -хэй -гэй шэ- сэ- -рээ

 -хэй -бээ- -гээ ээз- эр-