1. Мәҡәлдең дауамы: Белмәйем – бер һүҙ, беләм – мең һүҙ.
2. Телмәр эшмәкәрлегенең дүрт төрө: тыңлау, һөйләү, яҙыу, уҡыу
3. Аҫтына һыҙылған һүҙҙәр ғәрәп теленән үҙләштерелгән һүҙҙәргә ҡарай: даръялыр, рыялыҡ, олуғтыр
4. ***ҡәберлек минең - сәңгелдәк минең*** Был һүҙҙәр шиғырҙа антитеза булып килә
5. *Йырлай алмам, йәшәй алмам – 1-се з., юҡлыҡта, киләсәк заман.* *Ярҙамсы ҡылымдар үҙ аллы ҡылымдар менән бергә һөйләмдең хәбәре булып килә*

*Булайым – теләк һөйкәлеше, 1-се з., берл., киләсәк заман*

*Үҫкән – сифат ҡылым, зат менән үҙгәрмәй*

1. Бәйләүестәр
2. *Ғилем – ҡош, аҡыл - ҡанат. Был мәҡәл, ике үҙ аллы ябай, йыйнаҡ һөйләмдәрҙән тора. Шуға улар бер-береһенән өтөрҙәр менән айырылған. Эйә лә, хәбәр ҙә бер үк һүҙ төркөмөнән (исемдән) килгән, шуға улар араһында һыҙыҡ ҡуйыла.*

*8. Шул – күрһәтеү алмашы*

*Әллә нимә – билдәһеҙлек алмашы*

1. *Инеш һөйләмдәр йәйә эсенә алына*

*(Бындағы ғәҙәт буйынса,*

*Көнбағыш сәйнәп тора)* (М. Кәрим).

1. ***Көнөн*** *–* ***төнөн,******һауа*** *-* ***ер*** *- антонимдар*
2. *Муйыллыҡ. Эргәлә генә күҙ йәшеләй таҙа һыулы йылға. Бейек кенә ҡая. Һөҙәк яр.* Бирелгән һөйләмдәр составы буйынса – бер составлы атама һөйләмдәр.
3. **һыйыныр – сифат ҡылым** (мөйөш)

**яна торғайны – ҡушма ҡылым**

1. зәңгәр һауаларҙан, зәңгәр күктәрҙән, тын кистәрҙән, яҡты таңдарҙан, ғорур имәндәрҙән, нескә талдарҙан – сифаттар исемдәрҙең алдынан килеп, билдәләрен асыҡлап килә
2. Йомаҡтарҙың яуаптарын яҙығыҙ:

А) «ф» хәрефе тора

Б) “с” хәрефе менән бөтә

В) Йылғала бөтәһе 7 ҡош йөҙә, сөнки тауыҡ, әтәс һыу ҡошо түгел.

15. ***Унлап, һигеҙләп*** һандарының төрө – сама һандары

16. Биш ***баш*** умарта, ете ***дана*** китап. Билдәләнгән һүҙҙәр –үлсәү һүҙҙәре

17. ***Яңыса, һинеңсә, айыуҙай, йәйен*** - рәүеш

18. ***"Ҡурайҡайым еңел, көйө ауыр”*** – сөнки музыка ҡоралы булараҡ ҡурай, тотоп ҡарамаҡҡа еңел, ә унда уйнаған халыҡ йырҙарының мәғәнәһе бик аяныслы, ҡайғылы, ауыр тормоштан зарланып сығарылған йырҙар башҡарыла, ғәҙәттә

19. Фразеологик берәмек

20. *Айыу майы һөртөү* – урлау.