1. Үҙ-ара мәғәнәүи һәм грамматик бәйләнештә тороусы һөйләмдәр берләшмәһе һүҙбәйләнеш тип атала.

2.Көньяҡ Уралдың иң матур урынында, Бөрйән районында, Башҡортостан дәүләт ҡурсаулығы урынлашҡан.**Ул** 1930 йыл ойошторолған. **Уның**  майҙаны 70 мең гектарҙан ашыу. **Унда** һунарсылыҡ итеү һәм балыҡ тотоу тыйылған, урманды киҫергә һәм даланы һөрөргә ярамай.  **Унда**  эшләүселәрҙең күҙәтеүе аҫтында бөтә йәнлектәр һәм хайуандар йәшәй. Ғалимдар **унда** йәшәүсе хайуандарҙың тормошон өйрәнәләр.

3. Өфө – Башҡортостандың баш ҡалаһы.

4.Фәнни стилендә яҙылған.

5. Йәштәш-синыфташ,ҡорҙаш

Ҡолау-йығылыу

Яратыу-һөйөү

Ваҡыт-ғүмер

Матур-сибәр

Сабый-бәпәй

6.Два сапога пара-Икеһе лә пар килгән

Душа нараспашку-Киң күңеллелек

Глаза на мокром месте-илаҡ кеше

Сыграть в ящик-аяҡты һуҙыу,үлеү

Кот наплакал-тырнаҡ осондай

Бить баклуши- эт һуғарыу ,эшһеҙ йөрөү

Пристал как банный лист-  йәнгә тейеү, теңкәгә тейеү

Водить за нос- алдап йөрөтөү

Выведенного яйца не стоит-осһоҙ

На душе кошки скребут- күңел тыныс түгел

7.Борсаҡ сәсә-маҡтана

Тирмәне шәп тарта-күп ашай

Теш ҡайрау-үс тотоу

Мамай заманында-элекке заманда

Ҡойороҡ болғау-ғәйбәт һөйләү

дөйә ҡойроғо ергә еткәс.-ҡыҙыл ҡар яуғас,берай ҡасан.

8.Боронғо-Бо-рон-ғо( тартынҡы менән һүҙынҡынан торған ижек)

Арыҫлан-А-рыҫ-лан(бер һуҙынҡынан торған ижек)

Етмеш-Ет-меш(һуҙынҡы һәм тартынҡынан торған ижек)

Ҡурҡак-Ҡур-ҡаҡ(тартынҡы,һуҙынҡы һәм тартынҡынан торған ижек)

Алмашсы-Ал-маш-сы(һуҙынҡы,тартынҡы һәм тартынҡынан торған ижек)

9.Ҡара диңгеҙ-был һүҙ бәйләү юлы менән яһалған.

10.Яһаусы-яңы мәғәнәле һүҙ.

11. Александр Невскийҙар(“й”хәрефенә бөтһә,ҡалын һуҙынҡылы исемдәргә **–ҙар** ялғауы ҡушыла), Суворовтар(“в”хәрефенә бөтһә,ҡалын һуҙынҡылы исемдәргә **–тар** ялғауы ҡушыла), Салауаттар(“т”хәрефенә бөтһә,ҡалын һуҙынҡылы исемдәргә **–тар** ялғауы ҡушыла),Кутузовтар(“в”хәрефенә бөтһә,ҡалын һуҙынҡылы исемдәргә **–тар** ялғауы ҡушыла), Котовскийҙар(“й”хәрефенә бөтһә,ҡалын һуҙынҡылы исемдәргә **–ҙар** ялғауы ҡушыла), Чапаевтар(“в”хәрефенә бөтһә,ҡалын һуҙынҡылы исемдәргә **–тар** ялғауы ҡушыла)

12.Илдәр,һыуҙар,күлдәк-Билдәһеҙ төшөм килеш.

13. Тәүәккәл таш ярыр, булдыҡһыҙ баш ярыр.

Тәуәккәл,булдыҡһыҙ-сифат.

14.Төп килеш-фото,код,ток

Эйәлек килеш-фотоноң,кодтоң,токтоң

Төбәү килеш-фотоға,кодҡа,токҡа

Төшөм килеш-фотоны,кодты,токты

Урын-ваҡыт килеш-фотола,кодта,токта

Сығанак килеш-фотонан,кодтан,токтан

15. Ай уға һәр кис ошо һүҙҙе ҡабатлаған…

Уға,ошо-Күрһәтеү алмаштары.

16. Ауыҙ ит, күңел ас, ҡаршы ал, хәл йый-Ҡушма ҡылым

17. Исемеңде ташҡа яҙма, ил йөрәгенә яҙ –Хәбәр һөйләм.

18.Башҡортостаным-төп килеш,һөйләмдә тултырыусы булып килгән.

Бүздәгем-төп килеш, һөйләмдә эйә булып килгән.

Илкәйемдең-Эйәлек килеш,һөйләмдә тултырыусы булып килгән.

Һағыштарымдан-Сығанаҡ килеш, һөйләмдә тултырыусы булып килгән.

Йөрәккәйемә-Төбәү килеш, һөйләмдә тултырыусы булып килгән.

Яҡтарым-Төп килеш.

19. өй (йорт) – өй (бойроҡ һөйкәлешендә ҡылым формаһы )

Был лексик-грамматик омонимдар.

20.Лексика