**S1.** **Эдэ үйлэ үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэлнүүдые зохёогты.**

*Гүй, тамара, бодо, оро, шунган орошобо, гүйлдэн ябаа, туһалсаа юм, хүргэлсэбэ, нэгэдээ ха, гаталаг гаранхай байба.*

**2**. **Үйлэ үгэнүүдые мэдүүлэлнүүд соо олоод, ямар гэшүүн болоноб гэжэ илгаруулагты, зурагты**

*Баруун тээшээ субаһан үхэрнүүднай һөөргөө бусажа ябана. Эжынгээ ерэһэндэ хүхибэ. Һураха гээшэ манай гол зорилго. Наран гаража, газаа дулаарба.*

**3. Тус мэдүүлэлнүүд сооһоо үйлэ үгэнүүдынь илгагты**

*Шамарланхаар шанга адха, голонхаар голыень бари. Эрхые һуранхаар, бэрхые һура. Эдээр бэеэ шэмэглэнхаар, эрдэмээр бэеэ шэмэглэ. Олоно түлөө оролдо, арадай түлөө ажалла. Хубсаһаа шэнэһээнь гамна, хүүгэдээ багаһаань һурга. Уула үзэнгүй хормойгоо бү шуу, уһа үзэнгүй гуталаа бү тайла. Түмэрэй һайниие дабшажа мэдэ, мориной һайниие унажа мэдэ. Болоһонһоо ама хүрэ, бууралһаа үгэ дуула.*

**4. Үйлэ үгэнүүдые шэглэһэн ба шэглээгуй гэһэн хоёр бүлэг болгон бэшэгты.**

*Хахала, бай, унша, һуу, нэмэ, агша, бэшэ, оё, ай, амара, магта, багта, бодо, мэдэ, бс, абара, бээрэ, гүй, дута, алма, бари, ерэ, боо, жэгшэ, гайха, зай, голо, дара, отоло, зобо, дэлгэ, зэбүүсэ, залга, мэгдэ, обооро, зура, орхи, няалда, һайхашаа, угта, улай, хүрэ, мүльһэтэ, һахи, сохи, хүдэлэ.*