***1****. Үгтэһэн γгэнγγдые тγрэл тγрэлөөрнь илгажа бэшэгты.*

Жэшээ: һура, һурагша, һурга, һургаал, һургуули, һургагша.

Бариса, мγнгэлиг, зохёо, хара, сагаалган, мγнгэн, мэдэ, зохёолго, хараа, сагаан, бари, сагаабтар, барилга, зохёол, харуул, мγнгэрхγγ, мэдγγлгэ, баряаша, сагаадаха, хараха, зохёолшон, сэгээн, сагаагшан, мэдγγлэл, мγнгэшэ, мэдэсэ, мγнгэлхэ.

***2.*** *Буулгажа бэшэхэдээ, илгаһан γгэнγγдэй γндэһэн ба һуурииень оложо тэмдэглэгты.*

Модод хабартаа

Хабартаа **байгаалида** болодог **хубилалтануудай** нэгэн хадаа модод болон һөөг **бургааhануудта набшаhадай** **задаралга** болоно. Элдэб **ургамалнуудта** набшаhад элдэб сагта задардаг.

Уляаhанай задаржа байгаа набшаhадынь хγрин, тиихэдэ **клёнойхи** шара ба хабшагарнууд юм. Үшөөһэн, ольха, уляаhанай, хуhанай набшаhад тγрγγн задардаг. Липэ хамагай hγγлдэ шахуу ногоон набшаhаар бγрхөөгдэдэг.

«Байгаалиин шэнжэлэл» номhоо.

***3.*** *1. Уншагты, илгаһан γгэнγγдые тγγжэ бэшэхэдээ, γндэһыень илган харуулагты.*

…**Тγрэлхи** хэлэн γхибγγдые хγгжөөхэ, эрдэм **бэлигтэй болгохо ушарта** гол γγргэ дγγргэдэг. Тγрэл хэлэн γхибγγдэй **арадайнгаа** соёлые мэдэхэ хэрэгтэ ехэ нγлөө γ**зγγлдэг**. Тγрэл хэлэн **дээрэмнай** бγтээгдэһэн **дуунууд,** γльгэр **домогууд, уран зохёолнууд** буряад **γгэнγγдһээл** бγридэдэг. Тиимэһээ буряад **хэлэеэ** хγндэлжэ, сэгнэжэ һ**ураһан** хγн тγрэл арадтаа, Эхэ орондоо **дуратай** байдаг.

Ш-Н. Цыденжапов

+ «Тγрэл буряад хэлэнэй хγгжэлтэдэ минии оруулха γγргэ» гэһэн темэдэ хөөрэлдөө эмхидхэгты, һγγлээрнь өөрынгөө богонихон һанамжа бэшэгты.

***4.*** *Үгэнγγдые хэрэглэн, мэдγγлэлнγγдые зохёожо бэшээд, эдэ γгэнγγдэйнгээ γндэһыень ологты.*

Зорилго, һурагша, уран зурааша.

***5.*** *Үгтэһэн схемээр γгэнγγдые зохёогты.*

1. Үндэhэн + залгабари: шубуухан …., . ..

2. Үндэhэн + залгабари + залгабари: ургамалхан …, …

3. үндэhэн + залгалта: номдо …, …

4. Үндэhэн + залгабари + залгалта: гэртэхинэй, … , …

5. Үндэhэн + залгабари + залгабари + залгалта: зурагханда, … , …

***6.*** *Үгын бүридэлөөр шүүлбэри хэгты.*

Шасарганын, талада, hурагшадай, жолоошодhоошье, хабаржаанда, нагасатанhаамнай, залуушуулда, таабаринуудые, гэрнүүд, айлшантай, найдабари.

**Залгалтанууд**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Янзанууд** | **Жэшээ** |
| 1. | Падежнγγдэй | 1. Хамаанай: -ай, -ын (-гай, -иин, -н)2. Зγгэй: - да, -до, -дэ 3. Үйлын: -ые, -иие, -е 4. Зэбсэгэй: -аар, -гаар, -яар 5. Хамтын: - тай, -той, - тэй6. Гаралай: - hаа, -hоо-hээ, -hөө  |
| 2. | Хамаадалай | 1. Нюурта: I-дэхи -мни, (-м, -ни), -мнай, (-най) II-дохи –шни, -тнай III-дахи –ынь (-гынь, -иинь, -нь)Өөртэ: -нгаа (-гаа, -аа, -яа, -н) |
| 3. | Олоной тоогой | -нууд (-д, -ууд, -гууд), -нар |
| 4. | Үйлэ үгын тγхэлнγγд |  Хандаhан: -ыт, -иит, -гты, -ын, -ииш Мэдγγлhэн: - на, -ба, -аа, -ха Причастна: -hан,-нхай, -гша,-ааша,-даг Деепричастна: -жа,-н,-тар,-бал,-аад,-hаар,-хаа, -мсаар,-нгаа,-нхаар  |

***7.*** *1-дэхи даабари: таараха үзэгүүдыень табигты.*

 2-дохи даабари: илгажа хэблэгдэһэн γгэнγγдэй γндэһэн ба залгалта хоёрыень хэлсээтэ тэмдэгээр харуулагты.

Буряа(д/т) Республик(а/э) Ази **түбиин** дунда, Зүүн **Сибириин** ой, тала(д/т)а дайда болон **Монголой** үргэн талын хоорондо оршодог. Буряад **Республикада** 6 хото бии: Улаан-Үдэ, Галуута нуур, Захаамин, Хяагта, Хойто-Байгал, Бабушкин. **Республикын** ниислэл хото- Улаан-Үдэ. Улаан-Үдэ 1666 ондо байгуулагдаа.

Улаан-Үдэ **хото(х/h)оо** Москва хүрэтэр 5 532 км, Номгон **далайн** эрье хүрэтэр 3 500 км болодог…

***8.*** *Үгтэһэн γгэнγγдэй γндэһэн ба залгабарииень ологты.*

Сэсэгхэн, амhарта, һурагша, уншалга, hанамжа, зγгышэн, ургаса.

***9****. Үгтэһэн схемээр γгэнγγдые зохёогты. (3-3 үгэ һанажа бэшэхэ)*

1. Үндэhэн + залгабари: сэсэгхэн, …., . ..

2. Үндэhэн + залгабари + залгабари: ургамалхан …, …

3. үндэhэн + залгалта: гэртэ, …, …

4. Үндэhэн + залгабари + залгалта: сэсэгхэнэй, … , …

5. Үндэhэн + залгабари + залгабари + залгалта: зурагханда, … , …

***10****. Үгын бүридэлөөр шүүлбэри хэгты.*

Эжын, ахада, багашуулай, жэргэмэлhээшье, намаржаанда, абатанhаамнай, барилгашад, тайлбаринуудые, жэрхинүүд, айлшадһаа, шадабари.

***11.*** *Үгтэһэн хѳѳрѳѳ хүсэлдүүлэгты.*

Хабар

 Одоошье хүйтэн үнгэржэ, урин … хабар эхилбэ. Саhан хайлана. Наратай дулаахан … болоно. Гол … урдана, … модод набшаhаар бүрхөөгдэнэ. Дулаан оронhоо … бусана.

 Урда оронhоо … ... , … түрүүлжэ ерэнэ. Саhанай hалахада, газар … анхилба.

Иигээд лэ хабарай … … hэрибэ.

**Хэрэглэгдэхэ үгэнүүд:** (алаг туун, дуунhаа, байгаали, шубууд, горход, түрүүшын ургы, дулаан, ой, ангир, үдэрнүүд, шиигээр).

Ц.-Д. Хамаев.