1. *Белдең бер һүҙ, белмәһәң мең һүҙ.*

2. Тыңлап аңлау менән уҡыу, һөйләү менән яҙыу.

3. Иҫкергән һүҙҙәр

4. Антонимдар, әҙәбиәт теорияһы буйынса сағыштырыу булып торалар.

5. Йырлай алмам , йәшәй алмам, булайым – 1 затта күплек һанда

6. Теркәүес, бәйләүес, мөнәсәбәт һүҙҙәр.

7. *Ғилем – ҡош, аҡыл - ҡанат.*

Һөйләмдә эйә менән хәбәр икеһе лә бер һүҙ төркөмөнән килһә, улар араһында һыҙыҡ ҡуйыла. Был теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләм, шуның өсөн ике ябай һөйләм өтөр билдәһе менән айырылған.

8. Шул – күрһәтеү алмашы, әллә нимә – билдәһеҙлек алмашы.

9. Инеш һөйләм булып тора.

10. Антонимдар

11. Бер составлы атама һөйләмдәр.

12. Ҡылымдар

13. Зәңгәр, зәңгәр, тын, яҡты, ғорур, нескә – төп дәрәжәлә торған сифаттар, шиғырҙа эпитет булып килгәндәр.

14. Өфө уртаһында ф хәрефе тора.

Дәрес с хәрефе менән бөтә.

Йылғала барыһы 7 генә ҡош йөҙә, сөнки әтәс менән тауыҡтар йөҙә белмәй.

15. Унлап, һигеҙләп – сама һандары.

16. Нумератив һүҙҙәр.

17. Рәүеш.

18. Ҡурай уйын ҡоралы үләндән эшләнә, уны тоторға еңел.

Элеке заманда башҡорт халҡының тормошо бик ауыр булған, шуға күрә ҡурайҙа уйнап моң-зарҙарын сығарғандар.

19. Нығынғын һүҙбәйләнештәр йәки фразеологик берәмектәр.

20. **Урлау** тигән мәғәнәне аңлата.