1.*Yгтэhэн γгэнγγдые алфавидай гуримаар hубарюулан бэшэгты.*

Намар, саг, hолонго, варени, карта, далай, туулай, жараахай, аадар, юртэмсэ, улаалзай, яhан, бээлэй, мγрэн, гэр, загаhан, лентэ, мөөгэ, онгосо, фермэ, эрбээхэй, уhан, hамар, цирк, почто, ручка, сахилгаан, ёохор, аба, өөрсэ, щи, γрмэ, хайша, чемодан, шарга, ендэр.

 **2.** *Энэ хэhэгтэ нэрэ γгөөд, буулгажа бэшэгты. Юумэнэй нэрэнγγд доогуур зурагты.*

Бүлеэхэн hэбшээн үлеэнэ. Сэсэг ногооной, ая гангын хоншуухан хангал сорьёно. Түрэл нютагаа hайхашаан, дуулаhайб гэхээр. Тала дайдаяа тэбэрин, дээгүүрнь хүльбэрхэ дуран хүрэнэ. Тойроод абяа шэмээгүй.

Түрэhэн нютаг… Аршаан уhыень уужа, газарайнь үрэ жэмэс амсажа, агаараарнь амилжа, хүн болоhон нютаг гээшэ суранзан мэтэ татадаг байна даа.

*1. Ямар далайнуудай, гол мγрэнγγдэй, хада уулануудай, нуурнуудай нэрэнγγдые мэдэхэбта?*

*2. Ямар городой, тосхоной нэрэнγγдые мэдэхэбта?*

*3. Ямар нэрэтэй газетэ, журналнуудые мэдэхэбта?*

*4. Танай аймагай газетэ юун гэжэ нэрэтэйб?*

 *5. Тусхайта нэрэнγγд гэжэ ямар γгэнγγдые хэлэдэг бэ?*

**3.** *Үгүүлэл оршуулагты.*

Ёж.

В сентябре ёж готовит себе тёплое зимовье. В нору зверёк таскает сухие листочки и мох.

Скоро заберётся ёж в своё логово до весны. Придёт зима. Накроет его нору глубоким снегом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зимовье- үбэлэй байра

Мох-хүбхэн

Логово-эшээн

**4*.***

**Шалгалтын асуудалнууд**

 *1. Буряад алфавит хэды γзэгγγдтэйб?*

 *2. Абяан γзэг хоёр ямар илгаатайб?*

 *3. Ямар γзэгγγд абяа тэмдэглэдэггγйб?*

 *4. Хэды аялган, хэды хашалган γзэгγγд бииб?*

 *5. Тγргэн ба удаан аялгануудые нэрлэгты.*

 *6. Ямар дифтонгнуудые мэдэхэбта?*

 *7. Ямар аялгануудые йотированна аялганууд гэнэб?*

 *8. Ямар γгэнγγд ехэ γзэгөөр эхилжэ бэшэгдэнэб?*

 *9. Аялгануудай тааралдал, hубарил гэжэ юун бэ?*

**5.** *Yгтэhэн юумэнэй нэрэнγγдтэ олоной тоогой залгалта нэмэжэ бэшэгты. Олоной тоогой залгалтын аялганууд ямар дγримэй ёhоор бэшэгдэнэб?*

Һурагша, хγбγγн, бухал, γнэгэн, байшан, гэр, гахай, зураг, зам, дэн, дуушан.

6. *Хэлэлгэ хγсөөхэдөө, γйлэ тэмдэглэhэн үгэнүүдые нэмэгты.*

Намарай байгаали.

 Намар (яаба?)... . Үдэр ерэхэ бүри хүйтэн (яана?)... . Саhан (яана?)... . Модоной набшаhан ... . Һүниндөө уhан дээрэ нимгэн мүльhэн ... . Наранай гэрэл ... .

Хэрэглэхэ үгэнүүд**:** хагдараа; унанхай; hуларна; хүрэнэ; болобо; ороно; болоно.

**7.** *Үйлэ үгэнүүдые мүнөө, үнгэрhэн, ерээдүй сагай түхэлэй болгогты.*

 Унша, хэлэ, хатар, hуу.

**8**. *Суффикснуудай хγсөөр юумэнэй нэрэнγγдhээ тэмдэгэй нэрэнγγдые бии болгогты.*

 -та, -то, -тэ: дали, жэшээ, заншал, мγшэн, наран, тγγхэ, уянга.

 -ша. –шо, -шэ: аса, жолоо, зугаа, хатар, худал, шγлэг, юрөөл.

**9.** *Тэмдэгэй нэрэнγγдтэ таарамжатай юумэнэй нэрэнγγдые hанан бэшэгты.*

 Алтан, дорюун, таримал, сагаан, hургамал, үргэн, дулаан.

**10**. *Тоогой нэрэнγγдые уншагты. Ямар γгэнγγдээр тоонуудые нэрлэнэб, ажаглагты.*

 Ганса, нэгэн, хоёр, гурба, дγрбэ, таба, зургаа, долоо, найма, юhэ, арба. хори, гуша, дγшэ, таби, жара, дала, ная, ерэ, зуу, мянга, тγмэн, хахад, олон, γсөөн, миллион, миллиард.

**11.** *Мэдγγлэлнγγдые буулгажа бэшээд, тоогой нэрэнγγд доогуур зурагты*.

 Би мγнөө арбаад наhатай болобоб. Манай табадахи класста хамта хорин дγрбэн hурагша. Булта «дγрбэ», «таба» гэhэн сэгнэлтэнγγдые абахаяа оролдонобди.

**12.** ***Багшын үзэмжѳѳр.*** *Үгүүлэл уншагты, тоонуудые бэшэмэл болгогты. Точкын орондо таараха γзэг табигты.*

|  |
| --- |
| p10401_10*С. Ильинэй гэрэл зураг* |

Байгал… ута 639 км., эгээл үргэн газартаа 79,4 км., эгээ нарин газартаа 25 км. болодог. Уһан…йнь нюруу 33199,2 дүрбэлжэн км. Байгалай гүнзэг…нь 1737 метр болодог. Уһанайнь н…сэ 23 мянган дүрбэлжэн километр гэхэ гү, али дэлх…н дабһагүй уһанай табанайнь нэгэ хуб…е эзэлнэ.

**13**. *Багшын үзэмжѳѳр. Х.х.х. Буулгажа бэшэхэдээ, тоогой нэрэнүүдые бэшэмэл болгоод, таараха үзэгүүдыень табигты. Улаан-Үдэ тухай хэдэн мэдүүлэл нэмэгты.*

 Улаан-Үдэ хото 1666 ондо байгуулагдаа.

Улаан-Үдэ хото(h/х)оо Москва хүрэтэр 5532 км, Номгон дал…н эрье хүрэтэр 3500 км болодог…

**14**. *Хөөрэhэн мэдγγлэлнγγдые шангадхаhан, асууhан аялгатайгаар уншагты. Yгэнγγдэй байра hэлгγγлжэ гγ, али частица хэрэглэжэ, мэдγγлэлнγγдээ бэшэхэдээ, хэрэгтэй сэглэлтын тэмдэгыень табигты.*

 Зэдэгэнэ боложо эхилбэ. Ши уhанда бэрхээр тамардаг болоош. Эдиршγγл тγрэл ороноо шэнжэлнэ.

 Жэшээ: Алтан хараасгай ниидэжэ ерээ. Алтан хараасгай ниидэжэ ерээ! Алтан хараасгай ниидэжэ ерээ гγ?