**1.** Хэhэг уншахадаа, таблица хэрэглэн, илгагдаhан γгэнγγдэй лексическэ ба грамматическа удхыень элирγγлэгты.

… Декабрь hара гарахалаар, байрын саhан улам зузаардаг.

Хамаг **амитанда бэрхэтэй үе** ерэнэ. Хуу саhа мүльhөөр хушагдаад, амигүй болошоhон шэнги. **Модод** абяа шэмээгүй **дуурана.** Саhан амитандашье, ургамалдашье тон шухала юм**. Бага** саhатай үбэл **газар** доро хүрэтэр хүрөөд, амитадта **хэсүү болодог.**

**2.** Эдэ γгэнγγдэй удха тайлбарилагты. 3 мэдγγлэл зохёогты.

Алтаргана, аажам, шасаргана, жэгγγртэ.

**3.** Тайлбаринуудые нэгэ γгөөр һэлгэгты.

Жэшээ: Бэшэгγγдые, сонинуудые, сэтгγγлнγγдые танай гэртэ асардаг почтын ажалшан – почтальон.

1. Сайн уһа бусалгадаг гγ, али сай эдеэшγγлдэг амһарта.

2. Манай гγрэндэ свёклоһоо бэлдэгдэдэг сагаан γнгэтэй амтата эдеэн.

3. Айраг бусалгахада гарадаг γдхэн гашуун зγйл.

4. Ялагар шара эшэтэй, жэжэхэн хадхууртай, харганын тγрэлэй ургамал.

5. Бороогγй хуурай хаһа.

**Һэлгэгдэхэ γгэнγγд:** (ган, аарса, алтаргана, саахар, гγсэ.)

**4.** Эдэ үгэнүүдые удхаарнь хубаажа бэшэгты.

1. Ургамалай нэрэнүүд;

2. мал тэмдэглэhэн үгэнүүд;

3. түрэлхидые тэмдэглэhэн үгэнүүд;

4. шубуудай нэрэнүүд;

5. байгаалиин үзэгдэлнүүдые тэмдэглэhэн үгэнүүд

а) аадар, сахилгаан, бордоhон;

б) жэргэмэл, хүхэ буха, ангир;

в) ая ганга, нэрhэн, шасаргана;

г) хурьган, тэмээн, морин;

д) эжы, хүбүүн, аша;

**5.** *Холбуулалнуудые хэрэглэжэ, илгаатай үгэнүүдэй удхыень элеэр харуулһан мэдүүлэлнүүдые зохёохо.*

1. Гэрэй **торхо**- уһанай **торхо**. 2. Унтари **заһаха** – хоолойгоо **заһаха**.

**6.** *Холбуулалнууд ба мэдγγлэлнγγд соо ямарынь сэхэ, ямарынь шэлжэhэн удхатайб гэжэ элирγγлэгты.*

Алтан hиихэ – алтан гар; шулуун гэр – шулуун зγрхэн; хγйтэн γбэл – хγйтэн γгэ; хурса хутага-хурса ухаан.

***7.*** *Мэдγγлэлнγγдые уншаад, сэхэ ба шэлжэhэн удхатай γгэнγγдые олоод, хамаатай γгэтэйнь тγγжэ бэшэгты.*

1. Сγл губида hалхин хуурайгаар γлеэнэ. – Эрдэни тэрээн тээшэ хараад, дурата дурагγй хуурайгаар энеэбэ. 2. Буряад hайхан нютагни hалбаран, хγгжэн байна. – Манай газаа томо hайхан сэсэгγγд hалбаран сэсэглэбэ. 3. Тγγдэгтэ нюргаа шаран hажанаб. Үргэн тала бγтγγ манан соо hажана.

**8.** *Шэлжэhэн удхатай холбуулалнуудай удхыень тайлбарилагты.*

Мохоо хγн - мохоо хутага. Хγнэй толгой - хадын толгой.

Хγнгэн хγн – хγнгэн ашаа. Хурса hγхэ - хурса ухаан.

Зөөлэн унтари – зөөлэн хараса. Сэлмэг тэнгэри - сэлмэг бодол.

Дулаан гэр- дулаан хараса. Уhанда тамарна- hара тамарна.

**9.** Уншагты. Текст соо сэхэ ба шэлжэhэн удхатай үгэнүүд хэрэглэгдэнэ гү? Удхыень тайлбарилагты.

Һайхан сэдьхэлэй hайндэр

Буряад арад хабарай түрүүшын hарые сагаан hара гэжэ нэрлэдэг. Сагаан hарын нэгэндэ шэнэ жэл – Сагаалган морилдог.

Хуушан жэлэй hүүлшын үдэр- бүтүү үдэр- хүнүүд амтатай эдеэнhээ амсадаг.

Сагаалганай үедэ хүнүүд бэе бэеэ золгожо, амаршалдаг hайхан заншалтай, гоё hайхан үреэл хэлсэдэг.

Хүндэтэй айлшандаа хадаг баридаг. Сагаан hарын үдэрнүүдтэ сэдьхэл бодолоо арюудхан, гансал hайн хэрэг бэелүүлдэг.

+ Сагаалганай hайндэр ямар түүхэтэйб гэжэ ойлгобот?

Сагаалганай үдэрнүүдтэ «Дангина- Гэсэр» гэhэн конкурсдо хабаадаа гүт? Танай классhаа хэн хабаадааб?

Сагаалганай найр ямараар үнгэрдэг бэ?

**10.** 1.Амаршалга уншагты. Ямар хубинуудhаа бүридэнэб, элирүүлэгты.

Хүндэтэ үхибүүд!

Сагаалганаар таанадые амаршалнаб. Эрдэм бэлигэй харгыгаар эдэбхитэй дабшыт даа, hурагшадни!

Танай багша.

Амаршалга зохёохо алгоритм хадуужа абагты:

а) хандалга (хэндэб?)

б) амаршалга (ямар ушараар?)

в) үреэл

г) хэнhээб?

3. Гэртэхиндээ амаршалга зохёогты.