## Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національна академія педагогічних наук УкраЇи інститут спеиіальної педагогіки
Ю.В. Рібпун, О. Г. Рібцун

## СЛОВНИЧОК для АІТОЧОК:

## ПАРОНІМИ

## Методичиий посібник для роботи з дімьли 4-6 рокіб

## Схвалсно дли використання

 в дошкільних навчалннх закладахББК 74.102 n 7 P49

Схвалено дая вокористання в доикілнно навчадних
 Науково-методичної ради а пнтань осяін
Міністерства освіти і науки, молоді та сторту Украіии (fucm . A8 1.4/18-F-228 vid 12.04.2011 p.)

## Petyervemanis


 нноваційних технолоті处 і змісту осиіти MOHsosiontenopry Украітия,

 arreтy inesi bopsca Гpiutenci:
 м. Kiema

Рібцун К. в.
Словннчок для діточок пароніми: метод. посі6. /30. В. Р36дун, О.Г. Рібцун - К. : Світич, 2012 - 133 с. : іл

ISBN 978-966-8506-18-5
 ня дітеі. 4-6 років зі словамл, соожани за звучаниям - наронімамов

 ниї моиленнезиї матерада.

 теліи полатховых кзасів, учителів догопедів, учитстін-пефектаяогів,


BEK 74.102ヶ7
Усі права захимено. Заборонено перелрук, сопіювания, публікаиію п електроиному мпниц

без письмоэого дозмолу пинавииита.
© Рібиун IO. В., Рібдун О. I текст, inocтраиіі, 2012
ISBN 978-966-8506-18-5
6) Видавнинтво "Світич", 2012

Чи то sic, पи то. nuci
Чиі то кинь, 9 т 70 кінв,

Звуки пкутати не сдід

## вступ

Is caмого лалечку ідо глиокої старостілюдина опановує рідну мову, збагачуе та удосконалос ї В цьому ій допомагають різноманыиі словннкя, нокен з яких мае свою спрямованість. Банаготлсячні словникн українськоі мови прнзначені длядорослих, а от для дітеі молодшого шкільноюо ніку, а тим наче для дошкальннт, словннків майже пемас, хоча саме в доикільному віці діти почииаить виячения рідвої мови. Њей методичний посібник подде словничок нароиімів дия роботи з дітьми, які досагли чотнрирічHoro bisy.
 близькі за своїм звучанням, але різві за значенням. Паронімы розрізняють за складом ілексичннм значенням.
За звуковим складом пароніхи бувають як одпо-, так і різнокореневі. Так, наприклид, однокореневі паронімн нідрізняються аите суфіксами чи префіксами колсервжий- пов'язаний із консервамн, призначений ддя консервін; якпй виробляе консерви - консервний завод (ніж); консеряовалий - спсціально обробленнй для запобігання псуванно; те, по зберігається (зааходиться) в воисервних банках - консервонані опоні (фруктн); сктооий - покритий снігом, утнорений зі сыігу, який несе сиіг - сиігві замети, слихннй - багдтий на сиіг - сиіжна знма; ярахохувати - братн до увагя, зважати на щось - враховувати помилку: піораховувати - внзначати наявність, кількіть, чогось - пілраховувати прибуток. Різпокореневі пароиіми відрізияютьея одшия або кількома звукамик каледқ - внший або серелній навчальннй вакліад - меличший
 дерев'яний котедж; антарктишииі - той, цо стосується Аштарктики - антарктнчна експеднція; арктичиий - той, що стосустьея Арктіки - аркткчннй холод.

За дексииим значепия розрізняоть синонімічні (сли-
 поро - ілпорм, дусто - пусто), семантично близькі (крикливий - кричуиций, міготь - кіготь) та сехантично різні пароніми (едегкт - афект, орден - ордер).

Використаннл паронімів у хулокній літсратурі робить мовлення героіл яскравіннм, емоційно наснченіним, створюо каламбур. тобто емодійну тру слів: "Сумпіваюсь, чи ти казак чи кізоя, - засмілвся задоволенніі своім жартом Варчук" (Михайло Cтеньмах),

Матеріал посібника допоможе розвинути фонематичпий слух, елухову увагу та пам'лть дитинн, Збагатити дексичну складову立 мовения. Звнчайно, при спілкуваннї з дошкільнятами термін "нароным" не вживанть, а лине іропонують ім слова, схожі па слух, але різні за аначенням, звертаючи особливу увагу на відмінність у звучаниі та вимові таких слів.

Фонематичнй слух - адатиість розріаняти авукн мовлення, виізнаваги ix - відіграе провідну роль на ранніх етапах розвитку мовлення дитини. Саме фонематичииіі саух створюе основу для повноцінного фонематичного сприймання. Структура иродесу фонематнчного сприймання є багаторівнепою та міститъ сенсорний, периептивиий і смисловий рівні. На сенсорнаиу рівні нідбунаетнся диферениіація звубів монлешня за акустниними ознаками, на перцептионому - внділення константних корисних ознак фонем (усвідомдения положення ортанів артикуллиійного апарату нід час нимови певпого звука в різних фонетнчних посиніях) та ix узагальнення, а на смиствому зді送сностися розуміння аначення


До деох рохіє днтнна у нормальному онтогенезі доб́ре posрізняс на слух усі зпуки мовленяя, що свілчить цро достатвій рівень роавитку у неі фонематичного слуху, а отже, і слухового сориймання (сенсорний рівень). У словах а'являються стійкі

звукові заміни, цо обумовлені недостатньою сформованістю артнкуляційноі бази звуків (тобто пецранильним положенням органів моннорухового апарату). У віці 2,5 рокіо дитнна вке добре лиферепшіос слова-ларовіми (чи көазіомотіти, вк зазначаить украйські лінгвісти), но ріанться: акустичво та артису лящїйно далекими авуками (напрнклад, [6] - [r]: битка - лілка), артнкуляційнодалекими, але акустично блнаькими звукими (наприклады $[\mathrm{c}]$ - [ш]; мисва - мпика), У три роки дитнина розрізняе вароніми, що містять артякулишійно болизькі, але акустично далекі звукн (паприкдад. $[\mathrm{p}]$ - $[$ л]: Марина - макина), артнкуля-
 дим - діл, кола - коса). У віпі 4-5 рожео дитина, яка нормально розвивасться, диферениіое всі авуки мовдення нк на слух, так і у вимові.

Паралельно з розвитсом фонематичного слуху у дигинии формуеться фонетнний слух, тобто вяліняя сириіммати та аиалізуватн складову структуру мовлепня. Завдяки фонетичному егухові днтина вліанае фонсау у різних фонегинних поаниіях, внділяе 3 різлих склидових ланцожків, у лонкллників формуютьея практичиі звуксві та морфологічні узагалннения, Фонетичнй слух опінюе також снотворену вимову. Фонематичииї і фонетнчний слух разом складають лоаленнєвий слух, нкий оціное правилиністи потутого моныення та контродое власний.
 звукового аналізу, що е важлнвою передумопою опанування у подальому павичок пнсемиого мовлення. 3 n'яти рокіе і уиродовж навчания в початіових яласах формуютьея та закріпноштыся вміния розрізнати голосні і цриголосні, тверді та м'sкі, дввінкі та глухі звуки; здійснювали частковий і повннй звуковнй анадіз слів, пожсновати значення сліл-таронімін.

Недорозвиток фонематичного та фонетичного слуху може стати причною порушень як усного (фонетико-фонематичний недорозвиток мовления), так і писемного монлсиня (днлексй, дастрафіі). Саме товуу як пропедевтична загальноосвітня, гакк $і$ логопелична корекційна робота у цомуу напрамі потребупоть значної уваги 3 боку педагогів.

## Як користуватися посібником

Методичий посібник "Словннчок для діточок: пароніми" солддаетыся з двох роаділіп.

У периому а них - "Буду зєуки я виєчапи, з нияги хошу я подрати" - ми пропопуемо роавивалніі ігри та вправв, що стануть гарною нідготонною базою дяя відпраповання наронімічних пар, засвоенвя ix значения та розрізненяя на слух

За одне заняття доијльно ировести з дітьми не білыше двох ігор чо вправ. До мажеріалу другого розділу можна переходити тільки тоді, колы дитннд беа помилок виконае підготовчі ігрові завдания:

У другому розділі - "Кожсиа сторінка - мовна перлинка" подано паронімічиі нари слів із тлумаченням значення кожного слова, нкі ироїпостровано у в ринах та малннках. Віршовай siніатори наснчені словами-паронімали, вони легкі для розуміння та шиндко запам'ятовуяоться дітьми. A це сприяе не лише удосконаленню фолематичного слуху, а ї внробленню ночутгя ритму, розвиткові вербалыної пам'лті та мисления. Достуиие тлумачешия значенні кожното аі слів паронімічної варн дозволить збагатити словниконий запас дітей, розширить коло уявлень про навколишній світ, розвинс їх описове зв'язне монлення.

Чнгаючн вірп чотирмрічици дітем, робіть акцент ролосов ва сдовах, які схожі за знучаннмя. Після прочитання поставле маяюкові запитання за амістом твору, повторіть паропмічпу пару слів, наголосіть на іх авуковій схожості 1 дайте можллнвість дктині віяпукатн зображення відновідиих преднетів па маиопках або навкоио себе. Дитииі, sхій вже внповншлося $n^{\prime}$ 'омь рокіб, прочитайте віршик, заєитайте, чи помітнла вона в тексті схожі за звучанним слова. Нехай литина назве паронтмішу пару і самостйио, по можливості, пояснить значення кожного зі слів

Не дереобтяжуйте дитину вірпованим матеріалом. На одному занятті бажано никористовуватн не більше дяох паронімічших пар. Рететьно добирайте той матеріал, який є доступиим і зродумізим саме ддя вашюї дитини, Якщо вн помітилн, Що п'ятирічна днтина діднувае трудноиі у розрізненні хочд 6 кількох паронімічних пар, слід обов'яасово прокоисультуватися аі фахівнем-логопедом.

Мегодичнйї посібник розраховаинй на вихователів дошкільнпх навчалних закладів, учмтеліь початкових класів, учителірлогопедів, учителів-дефекологів, які можуть викорпстовувати його піл час індивідуальної чи підгрупової роботн з дітьми, а також для батыків доикілният та мелодинх школярів.

Крім того, за матеріалами методичного посібинка можон проволити консулнғаиії для батькін, педагогічні щради, семінари тд методичиі обелнания.


## БУДУ ЗВУКИ Я ВИВЧАТИ, З НИМИ ХОЧУ Я ПОГРАТИ

## (Ірові вправи для ознайомпення зі звуками)

Здатність чути та розрізннти на стух звуки мовлення слід розвивати у дотиши вже з пертих диіп ї хиття. Достатвій рівень сформованості фонематичпого еприймания аиа дуже важлнве
 ноно лежать в основі розуміння мовлення та засвоення мовн.

Мапок в 11 лдісяціе вже адатинй сприі̆мати і розрізняти звуко-
 ки за смислороврізнювалидими оаиакамл, завдяки чому у пього замрішюоеться зв'яsок мік авучаиням слова та його аначсниям
 нуе оылын ссладиі завдання з добре знайомпмн словамн: "/Іокажи


Вміния чітко внмовляти слова та тонко доференціовати авуки рідної мовы знадобляться діъям і ирі опанувані грамоти, ддже чимито слів украіпсьюоі мовя пншетьея, відповідно до фонетичного принину нисама - "яке чуемо, так і пишемо".

Передумовою оволодіния фонетико-фонематичноюо складовою мовлення е розвиток слуховоі уваги ї пам'лті, смрямованості уваги на фонологічну структуру снова, вдосконатення слухоного та стухо-просторового пнозису, павичок слухового контроло. 3 sетого розвлтку них продесів варто щккористонувати пропоноваиі у поому роздлі ігрові завданпия та вирани зі знуками і словами Адже для длгини чотиргох-п'яти рокід провідноо є саме ігрова діяльність. Оволодіння вищеза⿱начениян наничками дасть змогу дитниі в подальтому успино навчатися в нколі та засвоювати нредмети мопного тиклу

## Чекаемо гостей

- Mema, Pоавиток слухоноі упапи i пам'ягі, сорямонаності уваги на фонологічну структуру слова.
- Обаӓ̆аалия: музичші іграшки (музичвий трикутшик, бубон, 6арабани).
- Onuc ípocizo saisdanur.

Дорослий пропонуе дітям здогадатися, хто саме дде до них у бост - іпачок, заЯ̆чик чи ведмедик, читае віры

> Ось ідуть до вас, малята,
> Друзі лісові - звірята.

Перший тість лріботить -
Ђжачок до нас спішить.
Другий гість стрибае -
Зайчик поспинає.
А ведмідь крокуе -
Мед, малину чуе.
(O. Piб́қип)

Педагог зааначає, шо нкно йтиме іжачок, ви почуете звук му зичного трикутника (дрібно стукае паиичкою по трккулнику), якщо стрибатиме заһчнк, ви почуете зуук бубна, а якно до нас йтиме ведмедик, ви понуєте удари в барабан.

## Маленькі песлухияясики

- Мета. Активізапія слухової уваги за допомопою мовлениеоих звуків.
- Otuc ігровозо заеданиs.

Дорослий розповідае, що зайченя і ведмежа без маминого дозволу пішли гуляти та заблукали у лісі, Звірята стали плакати. Педагог пропонує дитині відадати: хто саме шлаче - зайченя ("A-a-a!" - високии долосои) чи ведмежа ("A-a-a!"- пизькти яояоcosc). Мамн також упізнани своіх малят за голосом, знайшыи іх та аовели лодому.

- Моллениевий матеріая.

Ген у лісі, де межа,
Гірко шауе велмежа
Воно, може, забжудилось
Чи матиною об'Ілося?
Hi, он мама в холодонку
Рве малину для снночка
Все в порядку, та однак
Таласуе, та me й як!
То на нього, щоб пи знали,
Три комарики нанали!

## Жабки й эырравель

- Mema. Aктивізалія слуховоі увагн тляхом подасі та зміни звукових синналів.
- Об́ладнамая: сюокетни картинка із зобрахкепням журавляя, мо ходить по болоту, s-під литаття визираноть жсабки; бубои.
- Oruc izpoeozo saedanis.

Дорослий лемонструе дітям картинку, поsстое "Y жеураеня чови dов天. Buичукукои жабок, вis-хосить повільно, - так, sк зараз
 ко піднімаючн ноги, як журавлі), "ППббкизи жкабки жураезя і по-

 адіти стрибакоть, наче жаюки).

Педагог почергоно змінос темп- звутаиня бубна, а діти, відиовідно, холять, наче журавлі, та стрпбаюоть, ваче жсаюки.

- Moevenneouй mamepiar.

Журавель в теплий дены
Виі̆иов догулятн:
Жабенята полякались.
Стали всі тікати
(O. Pionyme)

## Веседий доиик

 ристанняя немовлениених звуків

- Об́даднания: музнчні інструментн (металофон, бубон, бряз: кальце).
- Onue leporono зabdavers.

Дорослнй довіномляе, то веселнй доиик стукае ло нае у ніконце 1 хоче погратисм 3 нами. Недагог чнзае вірш:

Дощик, дощнк, що ти ллеш.
Погуллть нем te даспв?
По доріжці: кап-кап,
(/рає на металафонi).

## по калюжках: лям-ляп

(b'ey бyболs).
Ав втрумочку буль-бул.
(2звениль орязкальцем).
Повтори, то ти почув. (Aomion reacidosenä)
Педапог пропвнуе дитниі пізтворити посліловність звудів доњу

Можна зміповати як послідомиість звучання, так 1 самі інструментн

## Що ти нуєи - покажси

- Menta, Poзвиток у діте⿺̈ фюнемитичного сириймания шляхом показу ім нілшовідних зображени на понначения джере. ла звука.
- Oбдадиаиия: магнітофон, предметиі картинкн (мапоок панче, телефон, годиниия, молоток, чайниқ, кіт).
- Oruc izpoeozo saudactis.

Доросый провонуе днтині уважно слухати звуки, вмикаєє мarнітофои, ночергово виклада картиики із зображенням тих предметів, янi звучать, Педагог пимикае аудіøзаптс, а потім зиову вмикае його. Дитина, почувии звуки, ноказуе нідовідне зоб́раксення

Бажано, щоб пропонований запис мав помірний темл.

## 3 білочкок в зіс підем

 втізнавання ними мовленнсвих звукыь різннх вндо-родових грул.

- Обжддианакs: ігранкки (білочка, зайчик, Іжак, змія, воик, 24 тел, ялинка)
- Orиис ірравого заедаиня.

На килимку оформленнй куточок лісу: звірята, шхахи, дерева. (Можна, щоб аамість ігращок були залучені діти інщої груіи). Недагог анайомять дітей а білочкою, яка запросила ix до себе в гості, показує окремо кожну тваринку, назнваяочи іт,

просить привітатися; тваринки відповідмкть на привітания "çocio mosola"

Після слін:
Ви по лісу ирогулийтес
Та довсього прислухайтеся

- діти довіжно рухаються по лісовій галявииі. Недагог імітуе голос, наприклад, іжачка: " $\varnothing$ - $\phi$ - $\phi^{\prime}$, діти швиденько підбігазоть до moro.


## Веселий Трайлик

- Mema. Удосконалення слухового та слухо-просторового тнозису.
- Обладнаивя: лялвка-хлопчик, 2 комнлекти музнчиих іграшок, тирма.
- Oпис іерадого завдания

Дорослий звайомить літей із лялькою - хлопчиком Грайликом, від його імені звертаеться до дітей:

Добрндень, малята!
В мене ігранок багато.
Вони співучі й голосиі,
Тож впізнайте іх самі,
(IO PMouym)

Педаго послідонно демонструе знучаня улюоллних музниних іррапок Грайлика та влкладає іх на серветсу Друтнй комплект іграшок - за ширмою, Далі педагог пропонує послухати, лкий інструмент прсавучить з-за пирми, звайтн відповілиу ігашку на серветці й відтворити ї звучання.

## Тах чи mi

- Meта. Розвиток стухового контроло.
- Обладнаняя іграпкн, предметиі картики, 2 кружечкн (червопого 1 зеленого кольору).
- Onue ppu

Варіант 1. Дорослий показуе дитииі іграипу. Повідомляе, що буде називатн ї іноді правильно, а іноді - ні. пропонуе малюку уважно слухатн і, коли він почуе помнлкову назву, сплескувати вдо-


Bapianm 2. Перед длтиною розкладаеться кіпька предметних картинок. Дорослий просить дитину при правияьному назнвапиі иренмета підиімати кружечок зеленоно кольору, ири хибному червоний

На нодальших заняттях завдання виконуеться тільки на вербальному матеріалі.

## Будь уеазстним

- Mema. Виравллння у частковому звуковому аналізі.
- Попередия робота: ознайомления а поняттями "звук", "спільний авук"
- Oпис зри.

Bоріаит 1. Дорослий читає вірш і пропопуе дитині назвяти той звук, нкий зустрічаетьси п ньому найчастіше.

Bapiaum 2. Дорослий иропонуе малоку притадати якомога більше слів з певним звуком.

- Moesenouesuí samepiar.
[C]
Скоро-скоро мовнть Ганса скоромовкисиотиканки.
Слово а слово
Слава лоино
скоро мовить
скоромонки.
(Скороновка)
[3]
Трипудовий гарбуа
На городї загруз
А на цей гарбуз
Cis a дітьми чорногуа.
Каже він до діток:
- Сіии ми на гороок.

13. 

I He asa чophorya
Но він сів на гарбуа.
(M. Comestsuax)

## [ $]$

П̆шли по травиці кіг і лисищя,
Була в них казок скарбнния.
А олна казочка - без кінин:
Були сооि баран i вівия,
Накосини стir сіния.
Aязнои поину з кіния:
Були собі бараи та вінея.

$$
(3 \text { мародног) }
$$

## [4]

$B$ чаглі морні
Черевічки.
Чапия чапа
До шодишки

> (Homiunea)

## [III]

ниие Луша, вишивае,
ІІубку ляльіі дошивае,
ІІарф і шаровари
IIIти мама помагае

> (T Кавоміецв)

## [Ж]

Я аібрав жуків чимало,
Та вони всі повтіксди.
S - за ними. Ну й дива!
Эаповзии вони и слова:
Жар, кажаи, пожежа,
Жито, жаба, вежа,
Баклыжан, пружина,

Жало, вужж, крижина..
Де жукл ш? Покажи,
Позбирати поможи!
(2. Civousk)

## [1]

В садочку у Пизина
Була велика лина.
Нелінь було Пилину
Щодія поллгти лииу.
"Спаснбі", - до Пианиа
Лопоче листям липа,
(M. Tomapruк)

## [P]

1Ора довать рибкуу ловсо,
Скоро мовить скоромовку
Випірнай-но, рибко, близыко।
Розсний-но срібні бризки!
Ноб піймаш я карася -
Kарася a nopoca!
(A. Tamapuyk)

## Магазии

- Мета Формування наничок часткового звукового анииізу

- Полередия робота: оапййомлення з поияттями "звук", "першшіи (останнііі) звук",
- Onuc зpu.

Дорослий пропонуе дитні пограти в магазин I вистапдяе на імпровізованнй прнланок іграпто.

Bapiaum 1. Провонуе дититі придбати бушн-яку з іграпюк, шнзначнишн перний (останиiй) знукв вї навві (напрнотад өедлезса, nіелак).
 е запоионоваший звук (наприклал, зіук [c] : слом, коиструктор, aumofyc)

## Cxомі слова

- Мета. Зосерелжения уваги на змучанні римованих слів. Вправдяиня у знаходженні римованих слів.
- Onис впраеи.

Дорослий читае вірн і пропопуе датині знайти схожі за звучанням слова.

Самостійно добирайте мовлснневий матеріал, грайте у "рими", Це буде цікавим і корисннм заняттм, Виячайте напам'ять з дитиною віршонані мінізпори, і пе не лише роавнне пам'ять дитини, а ї збагатить ї словннк, розвнне чуття мовн.

- Moвreинвеий матеріал.

Йтов грибочок на горбочок

## Йзчепинся за пеньочок.

Не здолая грибок горбка,
Тай дишинсь біля пенька.
. .
1ній, іній срібноsорий
Ніжно вкутан осокори,
I a cary aci disouru
Одаглися в зірочки.

- .

Ваян Сергійко пирізок
Тай поданся на syzгок.
Порsя біг і пес ДДружсок -
Поглядав на пирімсох
Вдвох вертали із лужкка,
Тільки иже без пиріккка.

- .

Білка скочнна на дікку,
Розтойдала гілку бі́кка.
Погойдалась білка тріиики
Тай майнула по горіихи.
(B. Кравуук)

## Зеукн-непосиди

- Мета. Розвиток слуховоі уваги. Формування вміиня роарізняти значения слів близькнх за звуковим скяалом.
- Обладиалия: картипкн на позначення паронімінних пар.
- Попередня робота: пояснсния значення слова "непосиди", впізнавапня та розрізненняя слін-тароиімін (нашрикладд ззива - стива, каска - казка, миска - мпикка, наппка - сапка, Лука - рука, гізка - дірка і т. л.).
Спочатку покажіль дитниі пару зображень, назвами яких є слова-пароніми. Переконайтесь, що дитина розумліс значення цих слів, де, паприклад, тамка, а де качка Потім кількість картинок можна збілышувати до 4-6. Якщо у дитини почати د'являтися помилки за умови знання усіх назв аобрвжспь, це свідчить про недостатнії̆ роввиток у веї уваги.
- Onuc apis

Дорослнй розповідає малюку, що є діти, ялі й хвилини не можуть всндіти на місці - все 6 ім бігати, стрибатн, тому й називакоть іх непосидамн. Повідолдяя, що до пієі грн завітали звукинепосиди. Пустуичи, иони стрибають з місия на місие, віл чого аміноетьея зпачения слін. Дорослий чнтає віри і пропонуе дитии виправити шомилки.

Зашропонуйте дитині назвати шари паронімічних зображень. Якщо дитині вже виповнилосл 4 роки $\mathbf{~}$ вона робить помиллки у назвах знайомих картинок (крім назв зі звуками [л] та [р]), слід звернутися за допомогою до фахівия-догопеда.

- Мовленневии натеріал.


## [T] - [K]

У салу стояла качка,
У днорі гуляла тачка
Захотідося тій тачмі Покататися на качиі.

## [Б] - [Д]

Повела матуся бочाу
Вибирати огірочки.
A тarycb у xorogoчку
Нї засолку мие дочку

$$
[\mathrm{T}]-[3]
$$

Ha вогні стояв козел. Капу в нім варив котед, Пахие смачно від киата, Гарна sama у кожла.

## (A. Conos, O. Komema)

## Схованки

- Mema, Формуваитя вміния пиділятн та роярізнятн слова, які схожі за своім звуковнм склалом.
- Oб́radнаиня: карткл із зобриакепиям паронімічних пӑр.
- Omuс зри.

Дорослий роповілає дитніі, що у віршованих рядках сховалися сдова, якідуже схожі між собою, іпропонуе знайтн іх та рояповісти, що означае кожне з них, якими саме апуками вони різнятися.

Шоб дитині було лепше виоратися із завданням, акцеитокано вимовляйте слова-паропімп, особливо шагодошуючин ва звуках, що змінююоться.

На початкоких етанах, добираиочи паронімічні пари, корисно використовуити картииои. Згодом можна обмежнтися лмие уявоюо.

Яяцо литина вже вміс читати, запропонуйтс іи зпийти на окремих картках, якими саме буквамн віцрізняотьея підкресдені слова.

- Moarertecmū samepias.


## [J]-[T]

Котих Мурчик - наш голубчине Лашки білі, зубкн гострі.
Ходить котнк пихо.
Буде мишкам лихо!
(3 иародтиого)
18
$[\mathrm{A}]-[\mathrm{M}]$ ra $[\mathrm{K}]-[\mathrm{M}]$
Kawe Килднкаг:

- Калинка - не мамдинка!
- Так, так, Килинно.

$\left[\mathrm{B}^{\prime}\right]-[\mathrm{J}]$ та $[3]-[\mathrm{C}]$
Дід Олекса ваяв візок
I roixab y aicos.
Навантажив дров візок
Тих, що даи йому лісок.
(O. Proumm)
$[\mathrm{TV}]-[\mathrm{T}],[\mathrm{H}]-\left[\mathrm{H}^{\prime}\right]$
Обтородив торол весь тии Від типу - прохоло,на тінь. Гарбуа тут дидерся на тин, А огірки сховалисе в тінв.
$[\mathrm{MV}]-\left[\mathrm{M}^{\prime} \mathrm{I}\right]$ та $[\mathrm{III}]-[\mathrm{C}]$
Прибігла Мишнкадо Мишка:
- Поаич торіхів півмімпа!

Сказан Мишко до тої Миткии

- А ти мені - медку півмаски.
(B, Лушук)
$[Л И]-[Л П]$ та $[\mathrm{F}]-[\mathrm{H}]$
Під гороюо хвойний міс
За горою хижий лис
Вкрита травами гора
Збоку - лисяча нора. В тili хитрюга несиростз Від собак хова хвоста

Як навідавсяя п куриник,
То вілразу півень зник!
(B. Iриосыко)
$\left[\mathrm{H}^{\prime}\right]-[\mathrm{J}],[\mathrm{II}]-[\mathrm{K}]$ та $[\mathrm{C}]-[\mathcal{W}]$
По рецепту на базарі
Дятел вибрав окуляри,
Натятуув собі на піс.
Полетів трудитись в ліс.
У осінпо хмуру пору
Хитрий жук заліз під кору
Длгел гляпув, сів на сук
Носом тук - іагинув жкук.
Ось як-то окуляри
Виб́рав дятел на базарі.
(M. Стеввнах)
$\left[\mathrm{H}^{\prime}\right]-\left[\mathrm{M}^{\prime}\right]$ ra $[\mathrm{I}]-[\mathrm{X}]$
3 неба падав білий сніг.
А кругом лунае сміх.
Но дзвенить пе? Може, сміг?
$\mathrm{Hi}_{\mathrm{L}}$ - дзвінкий дитячиї сміх!
(0. Bfrugn)
$[$ [ИИ] - [Е'ग, [ЛИ] - [J'I] та [КИ] - [К'I]
Сивий бик приаіт на бік -
Bin удень поснати звик.
**
Хитрий анс приб́ir у зіс.
Ковбасн а села приніс.
Ковбасн з села припіс
Ких подумав, що він кітМишу ловить на обіл.


## КОЖНА СТОРІНКА - МОВНА ПЕРЛИНКА

## (Ілострований словничок паронімів)

Норушення фонематмчного сприймання у дітей призводить до ненміння диференціюваты близькі за звучаннтм ти схожі за артикуляцієо звуки рідної мови, що породжує значні відставанus у поповненіі словиика, формуваниі траматнчноі буловн та зв'язного мовлення. Саме тому значпу увагу педагоги маюоть спрямовуватн на розвиток фонематичного сприймаиня,

Розвиток фолематичного спрнймання здійснюеться на таких рівних

- сеноррном - пллиом удосконаления стану імітапййного мовлеиия
- перцеппиоиолу - плляхом підирацования диференціаніі слів-паронімів.
При формуванні фонематичооо сприймаиня на перцентив: ному рівні доцільно використонувати пари сдів, які містять так звуки:
a) акустично та артикуляшійно далекі звукк: счниука - суничка, мак - рак, білка - дізка

6) артмкуляпйно лалекб, але агустично близькі звуког лиска - лиимка, сапка - mапка, қаика - таика;
в) артикуляпійно близькі, але акустично далекі звукл: дакк - рак, Марииа - мадииа, Карина - кадина;
г) артикуляпйино та акустично блнзьд звуки: кum - кі̇m, дин - дtл, коя $a$ - коса.
У цьому розділі пропонуемо приклади слів-паропімів для різних пар звуків. До всіх слір подано пояснення іх значень, а також ілострації у виглиді віршованих мініатор, насиченнх словамипаронімами та карток із зображенними, шо відповілаоть чим слонам або асоціюкться з нимм.

Читаиняя дітям піршів, в яких зустрічаються слова-пароніми, звертає іхно увагу на звукове оформлення слів, іхх смисловнй коптекст. Працоючи а молодиими дітьми, слід поясновати або утотнюватн значения білышості слів, виділяти гоносом слова-

варонімн у віриі та підреслловати звукн, якимы вони віцрізняюотвся. Старших донкілння можпа спонусати заходити на слух нароніми без інтонапійних підказок з богу доростого, а також до самостійного пояснення значення слів паронімічної шари.

Картки із зображеннями допомагають формувати навички фонематнчного сприймання - диферентіаиї га вымояи схожих звуків. Спериу дорослий називае кожне зображення, нотім пропонує дитині внізнати слово па слух та показати підповідну картку. Далі дорослий показує днтии картку, а дитнна називае відовідне слово. На почагку роботи слід прононуватн дітям називатв картинки опремо, потім - y парі.

Y пропопованих иіршованих мініатюрах слова-паронімн підкреслені, а букши, що позначаютьзуки, якнми вони відрізняоться, виділені. Для тих пар звулів, лкі викликають найбіявыі труднощі, для нращого відпрацовання подано не один, а кілька прнкладіп:


Росте в лісі дакб.
A піл 1 рабом - дри6
IIlоранку граба гриб вітає,
Проте mamot не sнімае.
(0. Pionym)

Граб - де листяне дерево з сіроюо лдаденькою корою, Іриб мас віаку, на яку одятнена шапочка, росте у лісі,


С у мене лятыкі,
А у ляльки - долька.
Покmaly гі дальку спати,
Буду лольку козихати.
Дюлька буде хить та хить.
Tuxal תlstbsa cimers.

> (ао. Pioxuн)

Лмбька - пе іграпка, яка зобракуе лодину.
Диоява - де невеличке ліжечко дли спанни і колисания дитинн; колиска.


- Носаухай̃ піриик і зайд̈и у ньаму стокі слова

Будівельники працюють -
Дитсалок вони будують.
Муляр стіни там муруе,
Маляр всі їх пофарбуе.
Вікиа, двері зєпобки
Зроблять тут робітиики.
(O. Piougri)

Marsр - не майстер, який фароуе примінения та прелметн. Мужир - це мшйстер, лкнй зводить стіни.

$$
[\mathrm{A}]-[\mathrm{O}]
$$

$$
\mathrm{CAM}-\mathrm{COM}
$$

- Послухай вірииик ізнайди у ньаму схохі слова.
Cnurı
Cam
Co6i
Com.


## Chats <br> Casmasy <br> Солодко <br> Сому

(I.Xpanaw)


Сам-де значить один.
Сои - це велина хижа риба
工АJKA - ГOJKA


Дуже лобнт шити далка.
В неі є для нього голка

Пвидко дужес пие галая,
Воравно рухаетьея голка
(Q. Preigne)

Галка - це ттах з чорно-сірнм пір'ям, який зимуе у нас. Йсио можна побачнти у дворі.

Fолка - ие тостра тоненька металева паличка 3 пуижком, якл 30 ииютт аб́о вишивають.

## МИЛА - МИЛО



- Послухай вірииик i зиайди у пьому схожі слава.


## Мила

Мнлитнеь
Не вміла,
Мила
Mиео
3 pyk
Незмииа.
Мама
Mietuлa
Уміло,
Maxa
3Мили
Змилла sицго
(T. Dolko)

26

Миха - де іл'я дівчннки.
Мима - це вевеличкнй занашшниі брусочок, яким миють руки.

$$
\begin{gathered}
{[\mathrm{O}]-[\mathrm{y}]} \\
\text { коточок }- \text { куточок }
\end{gathered}
$$



Ой був собі қоточок.
Украп собі клубочок,
Th lĭ cxobaв у кутонок.
(3 napoc̀neco)

Кіт, коточок, котлк-
Лагідні слова.
Кіт, коток, каточок -
Іграшка жива.
Він голінку ехилать,
Сяде у куток-
I такий віи милий,
Гарннй наш коток
(O. Kormym)

27

Коточок - пе маленький кіт; котнк
Курочок - де місие в кiмиаті, де з'єднуоться дві стінн, куток,

$$
[\mathrm{E}]-[\mathrm{Y}]
$$

ЗЕБРИ-ЗУВРИ


- Послухай віриих ізмайди в ньому схоаті стова.
 В зоонарку жинути зуори.
Чорні й білі смуги в зебри
Шубо́ теплі носяти зубри.
(0. Píxuynir)

Зебри - це ненеаикі коні в білу і чорну смугу, батиківнина яких - далека Африса

Зубри- це великі рогаті бикн, лкі жнвути у лісі.



## Восени жовтіс клеा

Летить у вирій пташиннй клин
Веспою розпустився клеі.
Летнть додому птапнияиіт клин
(O. Pifiupn)

- Поясаи мпачения цих саіа. Покаиен пііповідні картки.

Ктен - це дерево, цо мае лападе листя з гострими кінями. Киин - пе трикутна, висунута гострим кінцем уперед, форма.

$$
\begin{gathered}
{[И]-[0]} \\
\text { вщчоК }- \text { БQчок }
\end{gathered}
$$


Протн сонечка бняох
Білий виставив бочок:
"Я небуду біллш брикати,
Крапес буду засмағатн",
(B. Kamervyc)


Бечок - не синочок коровя, теля.
Бонок - це бокона частина предмета


Cпесла бабуся смачинй пирін
Його остудити несла за рорін
Та зачепидась вона за поріг,
На землю скотівся гарячий диріг

Пиріз - пе печений ниріб́ із тіста з начинкою
Поріг - ие товста дошка, закріплева на підлозі дід дверима.
[V] - [y]
СИНИЧКИ - СУНИЧКИ



## Синиці-сниякия

Де ростуть суиички?
Летіть, подивіться,
I до нас верніться.
Сказали сиимяия:
*На зрубі сушш"яи
Час іх вже зонрати,
Том біжіть із хати"
(M. Занадіscoka)

Cмагладу суничку
Склиовала сиuняқа

- Суннчка солодка? -

Спитала сорока.

- Солодқе сало, -

Снничка сказала. (Схорамовка)

Синички - де маленькі пташкн з жовтимн животиками, які залишавоться зимуиати.

Сунички - це маленькі червоні сололкі лгглки, які ростуть у лісі.
[БИ] - [5'1]
БИK - BIK


- Послухай піриик і знайди у льолу стохі слова.

По дорозі йшов бик
Білий бік і сірий бік
В правий бік, у півий бiк
Поаирав сердито бик. На трані роялітс: бия,
Соншо свій підставив бік.
(O. Piongun)

- Пояспи змачения цих слів. Покажи бідповідиі картви.

Бтк - де велика рогага свійська тварина: тато теляти. Siк- це бокова частнна предмета; напрямок руху

$$
\begin{gathered}
\left.[5 У]-\left[5^{\prime}\right]\right] \\
\text { БУЛОЧКА - EDJОЧКА }
\end{gathered}
$$

- Послухай аірииик ізиайди у нваму стоагі слова.

Дуже лоблять бірочки
3 rорішками 6 улочки.
Biдочки горішки рвуть,
3 ними булояки печуть.
(10. PGGuy)


- Повсии зиачення чих слї. Покажи відповідиі картки.

Булонка - де невеличкий вирі6з 3 тіста.
Білонка - че руденька маленька тваринка э тухнастим хвостиком.

$$
\begin{aligned}
& {\left[\mathrm{B}^{\prime}\right]-\left[A^{\prime}\right] \text {. }[\mathrm{B}]-[A]} \\
& \text { Бб - дыд }
\end{aligned}
$$



Посаиив старезннй дід
На городі собі $6 i 6$
Величезний вмріс 6i6.
Аж стшеснув руками дід
(FO. Piownm)
33

Бi6- це ехожа на квасоло рослиша, mo росте на тороді. діа - пе батько тата або мами; старилй чоловік.

$$
\begin{gathered}
{[Б]-[A]} \\
\text { ГРАБ }- \text { ГРА }
\end{gathered}
$$



Мінне дерево драб.
Та побив його град.
Думу думае граб
За що ж бив цого срад?
(O. Рібие")

Іраб - де лыскяне дерево з сірою гдаденькомо корок:
Лрад - де частиики льоду круглоі форми, яд木 ныданть на земло.

$$
[\mathrm{B}]-[\mathrm{M}]
$$

БАНКА - МАНКА


## На столі стояла банка, <br> В ній була дрібнсннка манка.

## Брала мама оту бамйу. <br> Смшала в каструлю манку <br> Зварит, мама манну кашу, <br> Нагодуе донықу Ману <br> 



- Полсни значеноз цих слів, Полажаи відповідиі картки.

Банка - пе скляна посудина, в лкій консериувть овочі та фрукти, зберігають круши ін варения.

Маика - дс дрібненька крупа з пшениці, манна крупа

$$
\begin{gathered}
{[5]-[\Pi]} \\
\text { БАБКА }- \text { HAIIKA }
\end{gathered}
$$



На столі біліла папка,
А на неі сіла бабка.
Петрик пвндко фарби взяв,
Паппуу асюо розмаловав.
I тепер вея в квітах пинка,
Серед них - чудова бабка.
(10, Piouyn)

Бабка - це комаха, шо мае прозорі крина, меликі очi та довгий тулуб.

Папка схожа на книгу. У шапиі зберігаоть папери, малонки.
БИЛИНА - ІИЛИНА


- Поспуаай віриик ізнайди у ньаму схожі стьва.

У полі хиталась бниина,
Увала на неі пилва.
Зігнулась тоненька бнинна -
Важкою була та пилина.
(O. Pifuen)

- Поястизнанения цих слів. Покажси відповідл хартки.

Битина - це стебло рослини.
Пидина - де дрібва частомєа землі, по перебуває у повітрі.


- Ilостухай віриик і знайди у ньомуу скажі слова.

З моря виліз сірий єраб.
3 хмарки дошик: крап та крап.
Люобить доиик сірий ераб.
Дош на стинку крабу: крап.
(IO. Piouyn)

- Поясии жахеиня уих слів. Покажи відповїді картки.

Краб - не морський рак.
Крал - де зуук крапепь дому або води, що падае.
ГPИE-TPИII


37


> Сидить хлопеш, паче гри6

Хворий він, у ниого дрии
Нокп не пройде той гри!
Bïf citдiтиsес, мов грнб.
(O. Piovign)

Tמибмас ніжку, на нку одягнена ваноика.
Ipun-де хвороба.

## ТРУБКА- ТРУПКА



- Hocлухай оіриик і зиайди у ньому схалсі сноөа.

У бабусі тепта гоубка, Біля грубкн діток грушқ Казочкя прийшла пора 1 притихла дітвора.
Не гуде тепленыка грубка, Слуха казку діток друмқа
(a. Plangm)

Грубка - пе певеличка пічка, яку топлять, поб у долі були тепло. Групка - пе кілька лодеी, що звахолиться разом.
$[\mathrm{in}]-[\mathrm{H}]$
IIT - HII


- Hослухай аіриик і аиайди у иомму схожд слова.

Лиш шриходить тиха ніч,
Залізае дідна بіч,
Так хроде він піду иіч,
По здриаластья уся пiq.


IIv никористовують для приготування ізжі
His - це темна частна доби ( 3 нечора до рансу)
[ I ] - [A]
ПЕНЬ - ДЕНЬ


- Послихай віриик і знайди у ньхму схохсі сrова

Ось приходить ясний день,
Прокидаеться і пешь
Знас він, що трийде дсиц-
Зиов зазеленіє пени.
(IO. Рібици)

Пень - де частина дерева, що залииидасн після того, як його спилялн чи зрубали.

День - це світла частина доби (під ранку ло вечора)

$$
\begin{gathered}
{[\mathrm{n}]-[\mathrm{T}]} \\
\text { KPIII - KPIT }
\end{gathered}
$$



- Hocsypaй बipuux $i$ знаи̃òu y nbomy crowi ciosa.

На городі росте щрік Pıе його подснио кріх Дуже любить чориий кріх На обід поісти кріп (0. Pibwern)

- Полсни элаченья цих сліа. Покажси відпооідті картки.

Крін- це духмsнна рослина, що росте на горолі Іі долакотьдо страв. Кріт - де певслика тварина, по живе під землею.
[M] - [T]
MИIIL - THIIA


- Послухай віриик і анайїи у льаму схокі слова.

> Ніч прнйтла, у домі тнша,
> Запккребла під піччю мима
> Враз втекла із дому тиша.
> Бо 1 H злякала мнша:
(IO. Piougmi)

- Понсни аначетоя цих сліє. Покажи өідпояідлі карппки

Таша - це коли немає ніякого пуму, авуків,
Миииа - де невеличка тваринка сірого кольору.

$$
\begin{gathered}
{[\mathrm{M}]-[\mathrm{A}]} \\
\text { МОШКА - ДОШКА }
\end{gathered}
$$

- Послухай віриикк ізнайди у пьоsиу схоӑсі сroва.


## Дім мурахи будували. <br> Iм комахи помагали. <br> Шоб тідияти дошку. <br> Покликалн мошку <br> Прилетіла моика, - <br> Вже на місці дошқа

(IO. Pióuyn)
41


Дотка - че дерев'яна пластина.
Мотака - де дрібна комаха.

$$
[\mathrm{M}]-[\mathrm{B}]
$$

MYXA-BYXA



> Коло хати нахабна муха̀
> Ханала бнчка за вуха
> То за носа, то за хвіст,
> Мала-бо до того хист.

Отака бичку халепа -
Не чіпай бичка, пичепа! (4. İпчареипо)

Ох, як набридла корові муха.
Бо дізе в очі, данкчіть y Byxil
Kopoba - xemits! - xeocrom між Byха
Biдразу sннкла нахабна муха.

- Hоsсти зиачения цих сsio Hокахи өiдповidлi карткд.

Mуха - де комаха, яка часто набриье лоднні чн тварині. Вуха - це оргаи слуху, якй е у людеї і твариц
[M]-[H]
$\mathrm{COM}-\mathrm{COH}$


- Посаухай яіриписи і эиайøи у мих соожі сяова.

Cmatnce wommosit con
Њо піймансь на вудку сом.
Величеаии був той сом
Дуже шкода, що не сон.
(О. Робпйе)

43

Піл корчем сховався сом.
Навалинсь на сома сон-
Під корчем сиая донго сом.
Бо міцний у сома сои.
(TO. Piovyn)

Com - пе велика вусата риба, по живе у річпі.
Con - де стан, колн лодина спить.

## PAMKA - PAHICA



- Паслухай віриик ізнайди у нваму схожі слова.

Майстрував Анцрійко рамку,
Та ІІ зробив на пальці ранку
Хоч болить на палыпі ранка.
B нього е гарненька рамка.
(O, Pioxyn)

Ралка - цс оправа, в яку вставляоть картини. Раика - це невелнषка подрямнна на тілі.
[BИ]-[8'1]
BUTEP - BITEP


Послухай віриик ізнайди у пьлку схожі с未ова.

## Дошик нолив -

Кожну квіточку вмин.
A налетів sitep-
Всіх руптичком витер.
(10. Piougn)

- Погсни значения цих слї. Похазси відпонідмі картки.

Bитер - зробив сухим, стерии воду:
Bimep - це рух повітря.

$$
\begin{gathered}
{[\mathrm{B}]-[\Phi]} \\
\operatorname{COBA}-\mathrm{CO} \mathrm{\Phi A}
\end{gathered}
$$

Hосмухай віриик ізнайо̀и у жьаму схожі слова.
Каже тітонька Сова.
Що потрібна ій софа
В мағазин вона злітала
I софу собі придбала.
Рада тітонька Сова,
以о у неі $\varepsilon$ софа.
(10. Pifingin)

45


Сова - це птах, нкий вночі лтас, а вдень сіить.
Софа - це широкнй динан з низькою стникою та билырми

$$
\begin{aligned}
& [д и]-[д ']] \\
& \text { дим - ДIM }
\end{aligned}
$$



Збудували новий дім,
3 лимаря іде вже дим. Раз підняося в небо дим Зяачाт заселився аім.
(O. Pitugigu)

- Полсни зиауения цих сліа. Покамп відпбеідді картки

Дии утворноєтьея, коли щось палять (тоияэь ніч, юорить багаття). дик - пе будинок, де жануть лоли.

$$
[\mathrm{A}]-[\mathrm{T}]
$$

дІТоньки - ттоньки


У візочках лежать аітоньки.
І колншуть діток тітоньки,
Заслнаноть міцво дітоники.
І ралііоть пьому тігоники:
Якзаснуть спокійно дытоныке
Відночити аможуть тітонвкII
(IO. Piouqui)

Дттоньдд - це ласкаве знернення до дітей.
Тітомөки - такласкаво назнваоть жіпон.

$$
\begin{gathered}
{[A]-[T]} \\
\text { [yIII-TYII }
\end{gathered}
$$



- Послухай еіриик і зиайди у пьому скожкі сдова.

На руках, на носі - туш
Може, змис 苜 душ?
В'ілась так ия чорна туш,
Поне змие пй й душ.
(O. Prougm)

- Пояски sнауения цих слів. Покагси від̈поідмі картхи.

Дуии - це пристрій для миттн, з якого, ніби доиик, ллєтвся водичка.

Туги - це чорна або кольорова рідка фарба.
ДОНЯ - ТОНЯ


48

- Послурай віриик і заайо̀ у нволу скоасі стова.

> В мами є малепька доня,
> Доно ту назвали Тоня.
> Дуже тарна в мами доня -
> Cиьоока мила Тоня
(IO, Pifaem)

Доня - так ласкаво пазиваноть дочку
Тоня - це ім'л дінчиики (Антоніна)
ДАЧКА - ТАЧКА


Будувалась в дндыа дачка,
Помагала йому тачка.
Щеглу й дошки возять тачка
Скоро буде в дядька данка
(0. Pítume)

Дакка - це літній будиночок длл відпочинку за містом. Тачка - це певеличкий ручний візок для перевезення ваитажу,

плд - плए


Круг садочка тустий мит Надереві - смачннй пдід Лізе Лесык через дліт,
Hоб зірватн смачний наід
(O. Piguem)

Плід виростае на дереві та дае насіння. Яблука, каштанн, жодуді - це плоди.

Плim - це плетений з лозн парканэик.

$$
\begin{gathered}
{\left[{ }^{\prime}\right]-[K]} \\
{[A B A-\mathrm{KABA}}
\end{gathered}
$$


Запаинна варитась каия,
Зазирала в вікно дава
Ми наялемо в чаику каву,
Понастуем нею rany.
I нехай нам скаже дана,
Чи смачна в нас вийшла кава



Каюа - нс ароматннй напій, нкий діти, яасто п'воть з молоком.「аеа-дечорий ттах.

Іудя - КУगя


Піднялася н небо
Помітряна қуля,
Побігда за деня
Непосида Уля.
Сиітнудась, упаза,
Заплакадп Уля,

51

Y малюі гуля
(TO. Piouqu)

Гудя - пе опуклість на тілі лодини, яка ниникае віл улару Kyas - rе предмет, но мае круглу о6'емну форму.

$$
\begin{gathered}
{\left[\left[^{\prime}\right]-\left[b^{\prime}\right]\right.} \\
\text { пІКА - हJКА }
\end{gathered}
$$



На сосні стриб́ае бінка. Тріснула піднею пдма Не боітьея руда біжка Шо тріщить нід неюо гілка. (O. Pírquin)

Я побачив на дереві білку, Стрибнула та білка на пілку.
Захиъалась легенько дыла, Звесепияась руденька біза. (IO. Piounen)

Гилма - де частина дерева, яка росте від стовбура.
Бітй - це малетька руденька тваринка із пухнастім хвосттком.
[7] - [5]
ГРАТИ- БРАТИ



> Товорила Вані мати:
> - Сірники не можна брати! Сіриикн не можна брати, I не можна ними рати! - Сірники не буду братн, I не буду ними драти.
(fo. R(MGum)

- Полсии зиауения чдах слї. Покази відповідиі картхи.

Прати - де нап̈улиобленіше заняття дітей.
Брати - хапати рукоьо ясяйсь прелмет.
$[\mathrm{r}]-[\mathrm{n}]$
ГРАТИ- ІРАТИ


Йле до річки мати прати.
Петрик поруч буде црати.
Поки матн буде прать.
Доти буде хлоичик драти.

$$
(0, \text { Pioung })
$$


Ірати - не наЙулобленіше заняття літей.
Прани - це змиватн брул з білизнін чн одягу:

$$
\begin{gathered}
{[\mathrm{r}]-[\mathrm{X}]} \\
{[J \mathrm{I} \mathrm{~B}-\mathrm{XJIF}}
\end{gathered}
$$


В мауззин пішов наш Таіб.
Бо кушити треба хліб
Заблукав, напенио, Г ді6-
Не несе чомусь ві" хлі6.

> (O. Promeme


- Аавідкіль берсться хліб?

Розвсла руками Зиа

- Зоідкіляя ac? 13 мағазину!
( C . Exicioponzo)


Тліб - де ім'я хлопчика
Xлі6 - це харчовий шродукт, внпечений з с́ороннна.
[ r$]-[\mathrm{K}]$
голос-колос


Наливаетьея в полі кодос
Ровливаеться пташки голос. Як зберуть останній колос, Стихне в полі жайвора голос.
(O. Pioumen)

Іолос - це те, цо ми чуемо, коли хтось товорить чи снівае. Колос має багато асрен і росте на кінчику соломинки.


## FOPA - KOPA



В старого дерева кора -
То долина, то тора
Для жучкін, для шапучків,
Kороідіп, хробачкіз.
(O. Pibuegn)

- Ноясни зиауения цих слів. Покажи відпоеідні картки.

Гора - де підвищення поверхні (землі).
Кора - нею покритий стовбур дерева, гілки.
$[\mathrm{K}]-[5]$
ICAIITTAH- ㄷAIITTAH


- Посиухай біриикх ізнайди у иваму схохі слова

За селом росте каштан,
Стереаке каптан баитан
На баптані цвому нині
Каууне ростуть і дииі.
Ось чому стариі каштан
Пильно стереке бамиаи. (10. Piturger)

- Поясии зиачения цих слія. Покажи өібпонідиі кармки.

Каитаи - це дерево а великим листям і коричнсвими блискучнмн плодами.

Баитаи - це лілннка зммлі, ни якій вирощують кавуни, дині.

$$
[\mathrm{K}]-[\mathrm{n}]
$$

КОЛЕ- ПОЛЕ

- Посдухай віриик 7 зиайди у иьова стахсі саова

Біжить зайчик через поде.
А стерня у лапки коле.

Поки все не вижнуть пoдe, Стерны-тостра в ланкit goze (O, Prangur)



Hoде - пе дідянка аемлі, по викорнстовуетьек пид посіви

## KAPTA - IIAPTA




[^0]Гриць сидить за паутояо, Ilpanoe над картои.

## (Q. Piguyin)


 Парпа - це шпкільний учніпський стїя.

## колнно - полнно



Павлик діду помаган:
З дідом дрова він рубав.
Відлетізо врая водиио
Прямо Павлику в колио.
1 тепер череа поліно
В Панлика болить коліно.
(10. Pifingu)

Ковіно - це суглоб, місде, в якомуу минаеться нога Пояіпо - де продовгуватий шматок дерева, яким топаять тіч

$$
[\mathrm{K}]-[\mathrm{M}]
$$

KAIIIA - MAIIIA


Бідолашиа Маиа
Вчнласн іств каниу.
Щоки Маші в камі.
Шия Mami у каиі,
Носнк Маиі в кані.
Тільки в ротик Маші
Не понало каші.
(Cxopanaera)

Насипако в миску катыку, Кличу свою ліниу Matuку Приб́тае кішка Мапня,
I з'даеться вся кашка
(10. PiGuyn)

Каиа - це страва 3 крупи, зварена на воді або моломі. Mата - де ім'я лівчинки (Mapis).

KУPKA - MYPKA


- Hослухай віриик ізиайди у иволяу стожі слова.

Похолжає тордо курха
Дишитися на неі Мурка.
Не чшак курку Мурка
Бо екуб́етьея добре вурка
(10. Pi

Курка - пе свійський штах.
Мурка - тай зпуть кішку.


Клвкав друзів старий морж,
Спік до чаю з маком корж.
नостмм добре у моржеа.
Всі наїлиет коржа. (O. Pioump)

Корже - не виріб із ирісного тіста пруглої форsu Мордк - де велнка морсыка тварина а ікламли.
$[\mathrm{K}]-[\mathrm{B}]$
КОРОНА - BOPOHA


- Послухай ліриик ізнайди у ньому схожі елова.

Сидитына дереві ворония
На голові б́лишеть корона
1 тим шишастися вороня.
IIlo acstora ii kopotia.
Не думає паияика.
По то лише бляшанка:
(O. Píngen)

Корона - це гомоиний убір, символ кородівської влади. Bорона - нс велнкнй птах із чорно-сірнм або чориим пір'ям.
[K]-[T]
КАЧКА - TAЧКА


- Послухай віриик і знайди у помуу схожс снова.

Беля річки живе качка.
E унеі гарна танка
Луобить в тачи качка-мати
Каченит своіх кататі,
Дуже рада сіра качка
Но така е н неі тияа
(O. Pirfegna)

Каиа - це сыійськииі або дикий ттах, то вміе влаватн ілітати, Тачка - де невеличкнй ручний візок для шеревезення ваитаку

$$
\begin{aligned}
& \left.[К И]-\left[\mathrm{K}^{\prime}\right]\right] \\
& \text { КИT }-\mathrm{KIT}
\end{aligned}
$$

- Hослухай оіришхи ई зайдди у лих скомі скова.

> Живе у морі чорний ккт.
> А у бабусі - білий кіі
> Своя турбота у кита,
> Своя робота у кота:

Нуска фоштамп чорний киг.
А мишок ловить білий кіт. (10. PiGugn)

+     + 

B sopi-oseaki кHT
Чеше хпилямп живіт
A в коморі кіт варгуе -
Він з м миами не жартуе
(Aemop wenidomili)


- Поясни значепия цих слів. Покажи відповдды карыки

Кит - ве найбі́льна морснка тварина (аа будовою тіла схожа ma рибу).

Kim - де пухнаста свийсьеа тварина, яка ловнть мишей.

$$
\begin{gathered}
{[\mathrm{X}]-[\mathrm{B}]} \\
\mathrm{XATA}-\mathrm{BATA}
\end{gathered}
$$

- Послухай віртик і анайди у ньолу скожі сrоаа.

> У вінку оматна хата.
> B небі - хмарн, ніби вата
> Xто не бачнн тої хатн?
> Хто не бачив хмарок 3 вати?


Хата - це невеликий дерев'яннй чи цсглиний будинок. Bama - це м'sккий матеріал, пниі часто викорнстовуе лікар.

$$
\begin{gathered}
{[\mathrm{C}]-[\mathrm{M}]} \\
\text { САЛО-МАЛО }
\end{gathered}
$$



Үсть, котик сало,
Мурконе: "Мело!",
川е сата просить.
A може, досить?
(10. Piowem)

Сало - це тварнниий жар
Мало - це небагато, пеностатно

## KOCAP - KOMAP



Косив сіно косар.
А над ним дітав комар.
Набридан, нищав комар.
НІндше щоб косия косар.
(O. Piguye)

Косар - пе людина, яка косить трапу.
Комар - це невеличаа кусіоча комаха


Піпла кици по водино
Та ї упдда у крнинюо. ПІшов котия вытягати. Та не знае, за шо пзяти. Уаяи кицоза нухо Ta ї носадин, де syxo.
(3 wapodnum)

Сухо - не колн немае вологи.
Buxo - te oprair cryxy.

$$
[C]-[I]
$$

## СУМКА- ГУМКА


Збираетнея до школи сумкад.
В ніи книгн, эошити і гумка.
Невддволена тим ryмиа.
Бо saricha для неї eymma
(0, Pifuymi)


Сулка - пе преммет, у пкову можна пось носити аюо зберігаті. Гуика - пе шматочок гумн, щоб стирати пашисане.

$$
\begin{gathered}
{[C]-[K]} \\
\text { CAIIA-KAШA }
\end{gathered}
$$



Maмa щросить сина Cawy; - Іж, снночку, мanuy каuly, Хто до каші иебайдужий. Той росте здороним, дужим. (B. Cvanver)

Cана - пе ім'я хлопчика (Camко),
Каиа - де страва з круни, зварена на молоні або на волті.

$$
\begin{gathered}
{[\mathrm{C}]-[ш ч]} \\
\text { плюс- плющ }
\end{gathered}
$$



Посаджу тід вінна плом Lle, авичайно, буде щдос. Захистить під спеки площ.
1 де такок буде поос.
(O. Pібииии)

/Іпос - де математнчнй знак, перевага пад чнмось.
Пуоц - це повауча рослина, що чіллеельсяза опору, по якій в'еться.

$$
\begin{gathered}
{[\mathrm{C}]-[\mathrm{X}]} \\
\text { CAJAT }- \text { XAJAT }
\end{gathered}
$$

- Послухай віриикк і ілайо̆и у иьаму стажі снова.


## Алла однгла халах. <br> Почала робить салла

Бурячок кришнла,
Халат замастила.
Bctм розкаже халаи.
3 чого в Aллочкн садат.
(10. Pifingm)


Coxam - де холодна страва із дрібио нарізаннх різноманітних продуктін.

Халаm - це просторпй домапиній оля:
BYCA - BYXA


70

Hanороиии ділусь вухх木
Шоб почути гарно внута
Підцрутив дідусик нзса,
І до внупа усліхпушся.
Ну й чутливі ї діда вуха,



Bуса - че волосоя, но росте наи дерхньою губою в чоловіквв.
Byaa- нe opraн слуху.

$[\mathrm{C}]-[\mathrm{C}]$
PИC-PиC末


На полі посадилы рис.
Сюдин ириходнть часто рись.
Бо дуже хоче sнати pисы
Чіл добре нідростае рис
(O. Pionan)

Puc- - не трав'яниста рослина, ів зерен якої варять смачпу каиуу. Рись- хижа пнямиста тварина, схожа на велину кішку.

$$
[\mathrm{Cu}]-\left[\mathrm{C}^{\prime}\right]
$$

СИЛА - СІЛА


- Hocлухай вірриик і знайдии у твомуу схохсі слова.

Завжли в мурахи багато діла: За день спочити вона не сіла. Хоч невелика в мурахи сида. Щось у мурашннк вона носила.
(以, Рочघघ)

- Ноясии зиачення цихх стія. Покажки відповідді картки.

Сила - пе здатність до значних фізнчних дій.
CLла (від словасидіми) - припииила рухатнсь, розгапувавнись. на стілыџі чи динані.

$$
[C]-[3]
$$

CIPKA - ЗIPKA

Чирк сіриик - палас сірка.
Сяс вогник, ніби зірка.

Не заналить дому зірка.
Як вогонь, що зробить сірка.
Цоб віл вогпо не постраждаты,
Не можна з сіринками грати.
(10. РРбчув)


Сірка - це речовина, яку вихористовують при виготовленві сірииків.

Зірка - де нсбесие тіло, а такок фігура з багатьма куғамн.
[C]-[3]
СЈИВА - ЗЛИВА


73

Почалася справжня адиня,
Піх донем вливалась слива.
А закінчилася зиимя.
Sскравінга стала слива,
(oO. PiGagm)

Поливала стиву занва -
Не бонлась злини слива
(Cxoprasoeka)

Соива - пе дерево, шо росте у саду; плід ного дерева, Зтияа - пе сияьний дом

KOCA - KO3A


- Послухай віриики і эиайои у пих стожеі слова.


## Косить травіми коса.

Бо й поиросила коза.
Накоснть травмщi коса,
Не буде голодна қоза
(o. PiGuger)

## Оли ааплета кочу <br> Та й піняа пасти кизу. <br> (O.PIUQuv)

- Полсни значения цих слї. Показси сїповідаі картки.

Коса - ие знарялья праді, яким кослть траву; вндл зачіскн.
Коза - цс нсвелнка рогата свійська тварина.
KICKA - KIBKA


Заmseтсна п Kатрусі sicка.
Готова йтн на-нашу кбізка.
Напаслась кізоныка 16 брикас,
А поруч дівяннка стрнбае,
Веселилась дуже кізыа
I poзпreлact в Karpyci кicka
(Ю, Ріоими)

- Поясти знауевия цих сліе. Показси аідповідиі картки.

Fіска - це вид зачіски.
Кізка - де певелика рогата свійська тварина, ню дае людям м'жсо та мотоко.

## KACKA - KAЗКА



Xtопчнна стухав кiззу
Про воіна і каску:
Як розказала казка
Чаріна була каска
I xто но kacky mae,
Завждн перемагає
(1م. Piscum)

Каска - че металевий або пластмасовніі̆ голопиий убір, що захищае голоцу від пошкоджеть.

Казка - пе чарівна пікава історія, яку лоблять слухати діти.

$$
[C]-[3],[\pi]-[5]
$$

СУII-ЗУБ

Cyn - це рілка страва з овочів, круши та м'ясного відвару; дерша страва.

Зуб - це біленька кісточка. \х багато в роті. Зуо́н допомагають розжовувати b̌қy,


Галя ість один лиш сун,
Бо болить у неі зуб.
Щоб не іети тілын суп.
Лікувати треба зуб.

> ...

ОІ. болнть у мене зуб.
Бо не хоче істи суи
Хоче меду, хоче трушки.
Iм'яксиикоі пампушкни.
(3 дароддкео)

$$
[3]-[H]
$$

BAMET - HAMET

$\pi$

Намела зима замет
Дуке схожий на вамет
Нірку взрию в заметі.
Мишка хай жнве в ваметі.
(0. Pofqum)

- Поясли значения цих слів Покажи відпожідиі картки.

Занет- де нанесена вітром кучугура снігу.
Hawem - де тимуасове житло з тканини.

$$
\begin{gathered}
{[3]-[A]} \\
3 y 5-2 Y E
\end{gathered}
$$



Пияяла пилка дуб.
Зламала пилса ауб
Шоб не азамати зуба
Не слід шилятн дуба,
(Fo. Piongm)

Зуб - це біленька кісточка Хх багато п роні. Зуб́и допоманакоть розжовувати іку,

Дуб - пе дерсво з товстнм стовбуром. Иого пиоди - жолуді.
[ H ] - [M]
щишксА - мишка


Ctла біля нірки мепка,
Бах... - з соспи упала щшиика.
ПІмнтнула у пірку мицша -
Harikata it minus.
(FO. Piongin)

Шишкаа - це довгастий коричневий плід шо росте на ялинці чा соснi.

Миика - це матесенька твариика сірого кольору, нка жине а нірці та боітьст кітыи.

$$
\begin{gathered}
{[山]-[B]} \\
\underline{\underline{\#} O B K-B O B K}
\end{gathered}
$$



> Завітав в крамннню вовк.
> Вибрав тамляскравий шовк.
> Постішив долому вовк,
> Biн несе вовчиті mовк.
> (0. Pigugm)
> 79


- Нозсии анииения уит сліе. Покажи відпонідиі кармки.

Повк - це тонка тканина або ннтки.
Воак - пе сірий хижий звір, то жнве в лісі

$$
\begin{gathered}
{[Ш]-[C]} \\
\text { ЩYM-CYM }
\end{gathered}
$$



За віковя дощу щум
Навівае сум дей шум
Враз розністося десь сум.
Лнш дощу затихне щум
(10. Piowem)

80

ІІуре - де багато різноманітних звуків.
Сум - деколи невесело.
HIIIKA - CAIIKA


Ha rosioni y Фeдi mamat.
A в руках у шього - салка
Взявся хлопець прановати -
Бурячки він став салати.
Весело ирациює сапка,
Аж змокріла в Феді машка.
(10. Piowen)

Напка - де головний убір, переважно теплий.
Сапка - де зпарядия для пізпушуваня грунту та апнщення бyp'suy.

## КАША - КАСА



> В ідальні є вречана кана
> А опв куту - птатіна каса.

81

S sambayy sa kanly s kacy
Iз'м сыачну гречану кашу
(O. Promen)


- Поясти знаиеоия цих слів. Покажки вїповідаі картхи.

Каина - де страваз жрушн, аварена на воді абомолоці. Каса - це міспе де платяь гоші аа якусь покупку чи послуну.

## KAIKKA - KACKA



Ha roлюві в Олега каска
A перед ним п таріаці - каина.

Oаегові сказала мати:
"He каска сиравжнього солдата!".
Ha roлонi в Oxerakacka.
Tетер а'ідаеться вся камия.
(0. Робиек)

Kомкка - де страва з крушн, зварена на поді або молочі:
Каска - пе головний убір, що захимає голопу від поникоджень.

МИЩКА - МИСКА


Ось стоїть котова миска.
Зазмра до ве! мишка
Знов порожня буде мисна
Як до неї црнйде мвшка.
(1O. P(oxemi)

Миика - це малепька сіра таринка, яка жнвен п приі ібоітьея кішки.

Миска - не глибока посудниа лия странн.

КЈШЕКА - КІСКА


У Дарннки гарна кіска,
На кінчику - бантик.
Любить нею гратись кішка.
Яку звати Даика.
(O. Pilunne)

Кіика - де свійська тварина, мама малснькхх кошенят.
Кіска - це заплетене волосся.

$$
[\Psi]-[4]
$$

ШАШКИ- ЧАШКИ


84

Дошка на столі та шамкнн.
Ше- - а духмяним чаем маники.
Дошкоуо ходели ваиыки,
Чаем пригощалн эаики.
(O. PGugm)

 แайбочки для пієі гри.

Чаики - не посудз ручкою, 3 мкого можана пити.

$$
\begin{gathered}
{[Ж]-[Б]} \\
\text { ЖАБА-БАБА }
\end{gathered}
$$



- Послухай вірииих ізнайди у пвому ссажі слоеа.

Пасе кізку в луаі баба.
Дивитнся на нсі жада
Пильно стекить добра жабл,
Чн не б́є козушо баба
( $о 0$ Рібием)

- Повонизяачения цих сиї. Покажи віәпонідлі картми.

Жаб́а - це певеличка тваринка, що живе у ставку або у лузі, стрибас і квакае.

Баба - де мати батька або матері, стара жінка.

ЖСАБKА - БAБKA


Crexinazaбica,
Летіла бабка
Тут жабка й схоиила бабку.
Питаетьея 6абка жабку:

- पого seme ті ухотила?
- Бо на язнк меві ты сіда.
(0.) Pyma)

Жабка - пе невеличка твариика, яка вміє етрибати і квакаги.


$$
[W]-[C]
$$

ЖУК-сук

На дереві - чорннй сук,
Там сидитт еердитий жук.
Bee бурчить, туде тої ақук -
Не зручний для нього сук. (FO, Piowna)


Жул - не комаха з твердими критыцнми.
Сук- де залншок віл зламаноі гілки на дереаі.


- Послухай аіриик $і$ зиайди у нвовау скахсі слоөа.

Уродило доб́ре жито -
Отаее, будел жнти сато.
На млииі ми метем жито.
Сіем бороино крізь сиго.
Спечемо духмяний хліб.
1 пригостимо усіх.
(O. Pifuynu)

87

- Поясни іначения цих стіе. Покажки өідповідиі картки.

Жито - пе рослина, зерна якої пинорнстовуотя, дия витотовления хліба

Сиmо - це колн добре найвся, немає відчуття голоду; натягнута на обруч густа сітка, через яку иросівають борошно.
ШАЛО - САЛО


На свиню сса сердита,
Дуже хоче укусити
Виставллте гостре жало
I снниі встанляе в сало.
Тл саиню не коле жало.
Бо товсте у неї сало

> (0. Pibugw)

- Поясни зиаетня цдах сліо. Покажи відповідиі картки.

Жало - це оргаи захисту та нандду у деяких комах і змій Сало - це тварииний жир.


На вогні стоіть казан,
В нього зазира кажащ.
Хоче зяати щей қажащ.
Но зварив йому казащ.
(1O. Pinium)

- Поsсни значения цих сліа. Показси еідполідлі картки.

Кажаи - пе схожа на мишу нічна тваринка, яка вміс літати.


$$
\left[Ж^{\prime}\right]-[3]
$$

ЖМНКА - ЗІНКА



Єу нас сусідка Зінка -
Недівча, прииітна жінка.
Науввають ї Зінка,
Бо несела дуке жінаа
(10. Proumm)

Жйка - так иадиватимуть дівчинку, кали вона стане доросюою.
 (Зінадал).


Пече миріг в печі бабусн,
Пекти ииріг я в неї вмуся:
Шар тіста, потім яблук шар
I дечко станимо на жар
Якпо помірииї буде жар.
То- мронечеться кожен шар.
Bcix пирогом ми пригощаслн.
Смакуе дуже иін до чаю

$$
\text { (O, PiGium })
$$


Жар - це розжарене вугізля, що горить без подум's.
Шар - це однорілиа за девноюо оанаково чдстнна чогосы (mар тіста, крему)

ЖАЛЬ- ІІАЛЬ


OX, яह жаm! OA, भк жалा!
Знову sim погризна вашы
Masti жащь. бабусі жалы.
ШІо погриала міль всіо шай.
(0. Pháugn)

Жарь - не виражения тути, нечал,
Шаль - пе велмса плетепа або ткана хустка пряможутної форми.

## ЖАБКА - ШАІІКА



## Захотіла мала жабка <br> ПЮб буда у неї нашка, <br> Шоб яскрава була шапка, <br> Во весела мала жабка.

(10. Piouys)

91

Журилась піл осінь
Малесеньна жабка:
"Yже потемाіла
У соняха паика.
I жовтнми стали
Листонки у клена,
As sime as zoci
Зелена-зелена..."
(7. Hoocx)


Жаб́ка - де нсвеличка тваринка, яка вміе стрибати і квакати. Шалка - це головний уб́ip, переважпо теплий.

## ЖИТИ - ШитИ


Дуке любить швачка шихи -
Беа пиття не може жити.
А щоб швачці добре жихи.
Й щодня потріб́но шнти.
(O. Pібие")


Жимии - де буть жиинм; існувати.
ІІити - це з'еднувати нитками за допомопоп толки частнни тканини.

CAЖKA - CAIIIA


Зазвриуш в люстерно Саша
На щоках у шього сажв
Біти neчi трівся Cania,
Ocb тому на помуу сажа.
(10. Piouyne)

93

Сажа - це чорний шн, що осідае в печах.
Cаша - де ім'я лодини (Сапкко)

$$
[4]-[K]
$$

чАВУН - KABYH


Накілочку - чанун,
A па трядиі - кавун
I paxie той канун.
Шо не чорниі̆, нк чавуні
(RO. P10ruan)

- Поясии знауенвя цих сліа Полами відповідиі картви.

Чпбуи- не схожа на горпни восудина, в яхій готукоть страви.
Каеул - де пруглий соковитнй пидд, по мае солодку червону м'якоть, росте на баштаиі.

$$
\begin{gathered}
{[4]-[A]} \\
\text { ч्уБ }- \text { ДУ末 }
\end{gathered}
$$

- Послухай оіриик і зиайди у жбаму схакі слооа.

Край дороги росте дуб.
Зелетіе в дуба чyб

Восени побачить дуб.
Но жоитіе в нього yyб.
(TO. Pioupat)


Чяб - де пасмо волосея, що спадае па лоб.
дуб - де кремезне дерепо.

$$
[4]-[6]
$$

КА羔AH-KAEAH


95

Побачнв кабан
Кукурудяяниі̆ қаяан.
З аиетитом 3 フ̈я кабай
Кукуруданний камин.
(o. Pionumi)

Качаз - не потовмения на ствблі кукурудзн, на якому росте насіния:

Каб́an - не тато поросат (вепр).

$$
[4]-[n]
$$

ЧОВЕН - ПОВЕН


Панвс човсн аайчів повен
Дід Мазай вайтін збирав
I у човен ix салжав.
Тенер чоиен лайиів повен.
(FO. Prögn

Човел - де невелике судно а веслами.
Новен - тобто навовнений чимось доверху.

## ЧАIIIKA - HAIIKA


Жиш ва світі хлолчик Паикд.
1 була у шього яашка
Розігрався так вей Пашка,
Юо зі столу ввала чашка.
Сказаи мамі хлонепи Шамия
Шо сама розбияась уапка. (10. Pi 6 um $n$ )


Чсаиха - пе посудина, з якоі мл пиємо. Пашкка - це ім'я лолини (Павло).

$$
\begin{gathered}
{[4]-[C]} \\
\text { ЧАЙКА - САЙКА }
\end{gathered}
$$


З рук уиала в море сайса,
Прилетіла біна чайка
Стала чайка схакуватя,
Білу булючку дзьобати.
Аколн скінчнлась сайка.
Полетіла далі чайка.
(0. P(Grume)

97


Cайка - не невеличка довгаста булочка

[ $\left.\mathrm{W}^{\prime} \mathrm{Y}^{\prime}\right]-\left[\mathrm{T}^{\prime}\right]$ MITKA - TITKA


- Послухай віриик і зпайои у ньому схамгіслона.


## у кожноन тітки

Є різнії щіткн
Перна пітка -
Неш зубй чистить тітка.
Другащіта -
Пілыітае деоо дітка.

Tретя miска -
Чистить олаг нею дітая
A оск тут чстверга мітва
Чистнть туфлі нею дітка
马anитаемо ми тitny.
Яку ще ііл треба шітку?


Тімка - де сестра батыка або матері, жіика взігалі.

$$
\begin{gathered}
{\left[\amalg 4^{\prime}\right]-\left[C^{\prime}\right]} \\
\text { щTКА-CITKA }
\end{gathered}
$$




> На кілках висіда сіка.
> В яыику дрімала шіта:
> Закінчнли иранюнатн,
> Час прийшов відпочнваті,
> Бо донида рпо́у сітка,
> Чистила взугтя ним пита.

(IO. Piximen)
99

\#ітка - це зпарядая для чищеннв та миття.
Cimка - це знарядия риболомиі.


Що за крик? Що за пыау? Забрудиив Миколка пяаіі Ти, Миколко, не длач Дощнк внпере твій длам (O. Pifoum

Ти, Катрусенько, не пдач.
По забула вдома пыап.
Ми під дахом станемо,
Доп перечекасмо.
Нс потрібен буде пзаи.
Тож. Катрусепыко, не пlay. (م. Pibigm)

Пиащц - пе легке пальто, пке вдягаюты нід час доиу, Плау - де кодн хтось пидче.
[ШЧ] - [Ш]
ІлЮЩ - ІІІОІ


Купида мама в крамншші плолі.
 Дуке прасивиіі бордовий внон. Бо прикрамие його той шлом.

$$
\text { ( } O \text { समुठugin) }
$$


 Плоии - че м'яка пухваста тканина з ворсом на лицьовому боці.
[ I ] $-[\mathrm{C}]$
JAIIKA-CAIIKA


101

Іжачок взяв сапку
в дапку

Hосадин снітаиком
tря2.ку.
(M. Cimernvax)


Сапка - пе знарядя для підушувания трунлу та зиищення бур'яну

$$
[ת]-[x]
$$

дист-хист


Друту пине Петриклист
Вї до щюго мае хисе:
Аякщо ты мает хися,
То цікапим вийде аист

thaст - пе будьяяе повідомленя, яке надсилароть чи отримуюты поштою.

Хисм - ве талант, здібноеті до чогось.
[ I$]-[\mathrm{K}]$
J03A-K03A


Щоб не йшла кова в городн,
Не роб́нла лоддм шкоди,
Ми зробилия іs дозы
Загороду для козні
Зачишили в ній porary
I вimitit cobi y xary.

- Меке-ке, - кричнть қоза,

Ой, яка смачпп аоза!
Реть вссо загороду зТла
I па луг нодріботіла
( $\Phi$, ITempia)

дде гоза- сто́ть лозя
Рясна. густа, зелена.
"Яка краса! - кричить коза,-
все оце дии мсие?
Іу кози аж диі стьоаи
На paromax nonисіи.
Ірияе коза. трииит доза.
I всюо красу потризаа.
(il. Bopomana)

Лоза - пе всро́ониї куит.
Коза - пе ненелика рогата спійська тваринь, шо дае молоко.

$$
\text { [ת] }] \text { [ }]
$$

$$
\triangle A B A-I A B A
$$



Y caлky столла дава,
Всілася на неї raнa
Кіт Пушок стрибнув ша даиу
І зіснав крикливу ғаву,
(10. Pionunc)

Лала - не донка на нжжах, на якій сндять.
Taoa-це штах (ворона).

$$
[\pi]-[H]
$$

ГPIJIKA - IPIHKА

- Послухай віриткк і зайди у ньому стамі слова.

Ось тенле молоко і трінка.
Ще й тепла біля ніжок урілкат
104

Жнвотнк гріоть молоко та црінка,
A пізкн тріє а водою сріла.
1ріоть Oxpима, бо він охрит.
Налевте, в ного почався трни.
(O. Próngen)


Грілка - пе приналлля зігрівания
Грікка - де підсмажсний шматочок хліба.


105


Стаин тнізда вити.
Насунула чоріа хмара
Ta if nочавдом дитा.
Покн буде доп той лाет
Гиізд птахн не будуть витн
(O. Píuyn)

Лмми - робити так, щоб рідина текла.
Вити - це скручувати, з’елнувати поси в однс џілс тут будувати гніздо.

BIJ - BIB


- Посаисай віриик ізнайди у ньолеу схамя слопа.

Буву діда сивий віл
Діл вола на поле вів. Утирався сквий від,
Бо не знав, кули дід вів.
(ю. Рібічиі)

- Ноясни ананення цык слів. Покажи відповідлі кармки.

Bіт - ие бик, який перенозить вантажі.
Bio - не допомагав комусь іти, когось вести.


Суне хмара, допи став литня
Ctas nin mece nankolo mumi
Доки дощ той буде зтин.
Доти все він буде sитн.
(IIO Pigugn)

Литни -робити так, щоб текла рітнна.
Мити - охнпууватн від бруду:

$$
\begin{aligned}
& {[\mathrm{I}]-[\mathrm{A}]} \\
& \text { III }- \text { IIД }
\end{aligned}
$$


Йтов діл через лід.
Провалився дід лід дід
Та нешже не анаи той дыд.
Що тононм бувае лід?
(NO. Pioumin)
107


Лы - пе вода; то замеряла
Дід - пе батько матері чн б́атькат старий чоловік:

$$
\left[\Omega^{\prime}\right]-\left[\mathrm{H}^{\prime}\right]
$$

$$
\mathrm{JIC}-\mathrm{HIC}
$$



Дід Мороз - червоннй ніс
Іа мітком йшов через аіс.
Подарунки дітнм ніс
Й потиран замералииі віс

Ще ллиночку він ніс -
Ту, щовиростив цей діс

$$
\text { (O. Bingm })
$$

Білим полем, через діс
3 нагоро́а в долинсу
Діл Mopos roctиниі віс
Дітям на ялинну,
(A. Mysumgn)

Лhic - пе siсце, де росте багато дерев і куиіп та жоне бжато тварин. Ніс,(нести) - взяв когось на руки або щось у руки, щоб переміститн кудись; орган ноху у лодини і тваринн.

$$
\begin{gathered}
{\left[\mathrm{A}^{\prime}\right]-\left[\mathrm{B}^{\prime}\right]} \\
\text { К]ITKA - КBITKА }
\end{gathered}
$$



На столі стояла клітка,
Поручз нею - в горику квіта.
Веселіє а литем клітка,
Коли питно квітне квітка
(0. Pionget)

109

 дерев'яннх прутіі

Kиітка - це яскрана гарна рослина, яка швіте.

$$
[Л \prime]-[Л И]
$$

JC - यूC


За селом - дрімучнй діс,
Вийшов з лісу хитрий дик-
Вкраде курку в селі зис
I икурне нааад у ліс: (10. Piбump)

Лис малий і більтмйі дис
По триб́н ходиди в ліс

Лис лыскчки піс із аісу.
(J. Kusim-Sinsatio)

Ліс - ие місие, де росте багато дерев і кущін.
Лліс - ие місце, де росте багато дерев і кущін.
110


- Послухай вірииик ілиайди у доьму схамсі скова,

Буде бабуся хату білити.
Cтане в садочку хата біліти
Ліда поможе бабусі білиты.
Буде біліше хата білітн
(O, Pifuyso)

Біліми - де бутн дуже-дуже білим, лк сніі.
Білити - це покриватн розинном креїли стіни, щоб вони були білимн та чпетими.


$$
[ת]-[P]
$$

IAK-PAK


111

Ось лежить червоннй рая
Поряд а ния - червоннй дак
Ilешно, сердиться той рак.
Бо первоний, наче лак,
(BO, Piouym)

Лак - де розчии, яким покривакоть пігті
Pax - де тварини, яка жине у річиі і мас великі клениі.

JEB - PEB


- Послухай вірадик і заийди у пвому сrowi слова.

Між кушами ходить лев,
Лине трізний його рен.
Доб́ре ыае хнкий девя
Bcix лякас 11ого per.
(O. Piбиद्य)

Лея - че великий хнжий звір.
Рев - це протяжннй крнк тварнв.


- Iloçyхай eipuих i эмайди у ньому сrowei скова.

Жнвев в дісі рудий дис
Ду未е любить рис roî дй.
B каाіі pics у плові рис
3 апетाтохт істн той дия.
( 10. Pisegum)

Дис- - де дикй хичрий рудий лісовий звір із довним хыостом.

ДУКА - РУКА


113

Всім жаліеться Jука,
Hilo болить в ниогорука
Biн кота sa xвіст тsmıув,
Доб́pe кiт Jуку дрямиув.
Не роб́, sк той Лука
Не болітиме рука
(O. Pibuma)

Лука - не ім'я хлончика.
Pука - ше верхня кінцімка лодмии від плеча до пальиів.
JAMA - PAMA


Пова крамниню ішла лама.
Бачпть - у вітрині рамі
Ралу ту купила лама.
Є тепер аля фото рама.
(10. Aibuger)

Лама - це в'ючна тварина з родини верблюдів.
Рала - це оирава, в лку вставляоть картину або дзеркало.

КАТИНА - КАРИНА



$$
\begin{aligned}
& \text { Росла в лузі калиина } \\
& \text { Там туляла Кармиа. } \\
& \text { Побачила Кариша: } \\
& \text { Ваес достигаа калина. } \\
& \text { Наламала кадизи - } \\
& \text { Попен кошик в Карини. } \\
& \text { (O. PKrum) }
\end{aligned}
$$


Калина - це куш з червонимн гіркимн ягодами абко самі ягоди. Карина - не ім'я дївчннки.

ЯЛИНКА - ЯРИНКА


115

- Посмухай віриики і знайди у них схакі слова.

Ой, до діпчинкн Яринки
Поаліталися сніжинкн.
Прямо линутні і навскіс -
Сиї на шічки і на діс.
Стала дівчнна Дриика
Як засніжена влинка

Ірашкн навкруг розвішуй
(R. Краицроко)

До кожного в хату питходить ялиика.
li з нетериінням чекае Яринан
Зелена й ошатна ї кімиагі ядиииа
Ії трикрашала малешька Яришка

> (O. Piósuй)

Яяикаа - це хвойнс вічнозелене дерефоз довгастими шниками, Яриюса - це ім'я дівчники (Ярина, Ірнна)

МАЛИНА - МАРИНА


- Посирай віриици і зиайди у иих схахсі слова.

> Y catку pocте малима.

Ягідки зрива Марина.

Мабуть, це схауна малина,
Во малинова Марнна
(10. Pirugn)

Нал Маринкою -
хмарипка
Тід хыаринкою -
Маринка
Чу ип знаете Маринку,
Що рие ягоду малинку?
Принесеу дитсадок -
Фонастуе всіх дігок.
(0. Коматенат)


Марииа - не ім'я дівчннки.

## ГДЕК - ІРЕК



- Hослухай віринк і знайди у поану стомі слома.

До нас у гості приіхав дряк.
Нам в подарунок прнаіз він сдск.
Всім до внодоби той тарний таск.
По в подарунок привіа нам грек
(IO. PVóryw)

Елек- це внсокпй глиняиий посул округлоі формн. Ірек - џе лоднна, яाаа жнве в краӥні Грепіі.



## У дворі е гарна гірка,

A наи нев з линн гілка
Для дітеі - весела пірка
Длs жучка - зелепа Lizка
(10. P3tugam)

「ұлка - де відросток від стопбура дерева
Гррка - ие споруда па дитячому майданинку, а нкої спуекаюттся діти.

$$
\begin{aligned}
& {[\mathrm{M}]-[\mathrm{P}]} \\
& \mathrm{Alc}-\mathrm{PIC}
\end{aligned}
$$


Влалині синіє діс
В лісі дуб могутній ріс

Дошто в лісі дуб́ той ріс
Рідиий лім лия дуб́а - ліс (0. PiGugue)


Tie - де місие, де росте багато деркв і кущів: Pic - збільшувався, зростан.


Hic ношу номллепий осел. Вільпо яружляв в побі орел

## Т сумпо запитував п себе осед, Чому-він не тордииі і вілвний оред? <br> (O. PROyys)


Opet - де пелиний аа possipost хижий trax.
Oceл - це свійська тварина, на які音 перевозять покдажу ти іздять верхи.


В-буднночку жнве рак.
Під вікониех квітне мак.
Ним мinyетьея тoह̈ рaк
Ax! Який же гаринй мак!
(O. PsGuyr)

Рак - це тварншка, що жине у воді, мае велпкі клешні білй головн.

Мак - де яскрава, пайчастіше черяона квітказ довлшм стеблом. Насіния піеі рослнии внкористовують лри випіканиі булочок та пиріжкін,


- Носмухай ариик і зиайди ульому стоас слова.

$$
\begin{aligned}
& \text { У дворі стоіть баран. } \\
& \text { Бачиты: ість lван банан } \\
& \text { Очі витріпии барани } \\
& \text { Хоче скуштувать банан } \\
& \text { (10. Pitugni) }
\end{aligned}
$$


 Балйи- це пірдепиий фрукт, піжтий і солодкий,

$$
\begin{gathered}
{[P]-[\Psi]} \\
\text { РИБК - ІиБКА }
\end{gathered}
$$



121

Заморозив мороз швбку
I намалював там рибку
Як лобачнв котик рНбкуу
Ледве не розбив він шибку.
(IO. Púntex)

Pибка - пе малепька риба.
Ilибка - це сксло в рамі вікна.

$$
[\mathrm{P}]-[\mathrm{B}]
$$

крАСОЛя-КвАСОля


На соияшшик вліала квасоля
На куцику квітие sрасодя. Хоч високо пнетіся квасоля,
Tіанампо тариіша красоля.
(o०, Pionum)

Красазя - пе яскрава духмяна квітка, яка росте в сауу
Көасозя - пе рослина, що росте на городї та мае в етручках овальні зерна - квасолини.
$[\mathrm{P}]-[\mathrm{K}]$
POMAIIKA - KOMAШIKA


B лузі замвіла ромашка
Brледіла ї команин.
Сіла в квіточку комаінва,
Загойдаласл ромаииа,
(10, Piguem

Ромаика - де квітка з жовтов середннкою і білими пелосткамн.

Коипииа - демаленька комаха

$$
\begin{gathered}
{[\mathrm{P}]-[1]} \\
\text { PAHOK }-[\mathrm{AHOK}
\end{gathered}
$$

- Послихай віриик і зиайди у ньаиу схоасі сзова.

Лнш настапе світлнй ранок
Виб́тае кіт на данок
Уминаетнея на ranicy,
Дуже радий котнк рансу.
(NO. PMruyu)
123


Раиок - не vастниа доби, нка настае лісля ночі
Ганок - де прибудова аі східчями біля шходу до хати.

$$
\begin{gathered}
{[\mathrm{P}]-[\text { Й }]} \\
\text { MAPKA-MAЙКА }
\end{gathered}
$$



у Майка пова майка
На майці гарна марка
Незвичайна марка та
З пею не помдеш дмста
(O. Piofitin)

Марка - пе знак, якнй прнклеюють на поштовий конверт. Майка - це пижня білизна без рукавів та комрра.
$[P M]-\left[P^{\prime}\right]$
PИC-PIC


Јобив Петрик істи рис,
Yв ӥoro i rapho pic.
Відно, корисниій той рис,
Раз так тарио Петрик ріс
(oO Pifichen)

$p_{2 \mu}$ - де храи'ямиста рослина, із зерен якоі варать смачну ианиу: Pic - sбйныувавсл, зростав,

## РРИБ - ТРІБ

- Послухай піриик ізнайди у иояму скокі схова.

> Ужачок листя гріб
> I анайшов великиі триб.
> Знову ластячко аіи рріб
> Ганайшов не білыинй дриб.

125

Будее и завтра він требтт -
Хоче ме триба знайтн
(KO. PIOGMM)


Гриб мас піжку, на нку одяпнеиа шапочка.
Іріб - де зрібав що-небудь граблямл.


- Hocryxaй eipurux i maúò y y ньалу crowi croвa.

> На кухиі є кухонний ніж. Ним сир і ковбасу ти ріж.

## В обід бери столовиіі ніж Котдетсу чн биточок ріж

 (e. Píwig)
Pік (різаіии) - це значнть доли на шматочки за допомогоно ножа чн ножиць.

Hiк - де предмет для ріаания.

$$
[\mathrm{P}]-[\mathrm{A}]
$$

БУряКИ- БУДЯКИ


- Hослухай віриик і энайди у нвону схожсі слова.

Посіяли бураки,
А пиросли будики.
Як винолем будяки,
Видно стаде бурики.
(10. Píriguad)

Погсни значетия циих скї. Похажз відпопідиі кармки.
Буряки - це овочі
Будокх - це колючнй бур'лн.

## ЛІТЕРАТУРА

 жури, аДошкілне выховання s. -1999.
 Світі / Наук, »ер. та зац ред О.Л. Кононко, - К. Сиіти, 2008. -430 c .
3. गат. 44366 Yкраina, MIIK: A 61 If $1 / 00$ A 61 M $21 / 00$, Cno-



4. Piouy 10, B. Метогямиі рекомешханіі щодо формуваиння фонстико-фонематнниої скадовоі експреснвного мовления мо-

 - Bri. 1. - С. 72-82.
 кн: вавч,-метоя, посіб. / Ю. В. Рібцун. - К. : Лізера, 2010-160 с
6. Рібцри Ю. В. Формування ашуковимопи у дітей із ФФНМ и'ятй рік життн : комтлекс рухл. ігор / 10лія Рієџун / Налітри nedaroni - 2010. - N. 2.-C. 24-27.
7. Cоб́тооии E. Ф. ОG отстиаиии фонематического раввития у


8. Соботояиу E. Ф. О мехаиязмах формиродания фонематнческого восприятия у летеї в в поцессе онтогснеза / Е. Ф. Соботонич, И. Э. Соботович // Lетеграпін аномальноі дитиин в сучасиії сиетемі соціитышх відиосии. - К, 1994, - С. 257-271
9. Соботовли $E, \Phi$. Проявление косноязычия у детей дошкольного возраста и путн его устранения: дис..... кандд шег. наук: 13.00 .03 / Е. Ф. Соботовнч - Лепиирал, 1970-199 е
10. Cоботоеия E. Ф. Формирование перцептидного и смыісловопо уровня носириятия речи (слов) в пропессе онтогенеза / Е. Ф. Соботович, И. 3 . Соботович // Lетерапія аноматнно дитини в сучасиій сисгемі соціальних ділиосин. - К. 1994. - С. 271-273.

## 3MICT

## Motyn

Вуду зукаи я пинчатн, з нимн хочу я пограти
 ..... 8
Кожна сторінка - мовна перлинка
(linemposanuй choornчек naponisia) ..... 21
(A]- $M 1$. ..... 22
$|\mathrm{M}|-[\mathrm{y}]$ ..... 23
$|A|-\{0 \mid$ ..... 24
[O]-[Y] ..... 27
$\mid E]-[y]$. ..... 28
[E]-[11] ..... 29
(H) - 10 ] ..... 29
| $\mathrm{H} \mid-$ [Y] ..... 31
| $\mathrm{BK} \mid$ - [ E I] ..... 32
[BY]-[B' $]$ ..... 32
 ..... 33
[5] - [4] ..... 34
[B] - [M] ..... 34
[5] - [II] ..... 35
[II'] - [H'] ..... 39
[iI]- [A] ..... 39
[II]-[T] ..... 80
$|\mathrm{M}|-[\mathrm{T}]$ ..... 41
[M] - [Д] ..... 41
[M] - [B] ..... 12
[M] - [H] ..... 43
[BИ] $-\left[B^{\prime} 1\right]$ ..... 45
$[B]-[\Phi]$ ..... 45
[ДМ] - [ДТ] ..... 46
[ ${ }^{\prime}$ '] [ [T'] ..... 47
[ 2 A$]-[\mathrm{T}]$ ..... 48
[1]-[K]. ..... 50
$[\mathrm{Cl}]-\left[\mathrm{E}^{2}\right]$ ..... 52
[I]- [Б] ..... 53
$[\mathrm{I}]-[\mathrm{II}]$ ..... 54
[I] $-[\mathrm{X}]$ ..... 54
$[\mathrm{I}]-[\mathrm{K}]$ ..... 55
[K]- [Б] ..... 57
[K] - [II] ..... 57
[K]-[M] ..... 60
$[\mathrm{K}]-[\mathrm{B}]$ ..... 62
$[\mathrm{K}]-[\mathrm{T}]$ ..... 63
[KИ] - [K'7] ..... 63
$[\mathrm{X}]-[\mathrm{B}]$ ..... 64
[C]-[M] ..... 65
$|C|-[B \mid$ ..... 67
$[\mathrm{C}]-[\mathrm{T}]$ ..... 67
[C]-[K] ..... 68
[C]-[ [IIT] ..... 69
[C]-[X]. ..... 69
[C] $-[C]$ ..... 71
[CM]-[CI] ..... 72
$[\mathrm{C}]-\left[3^{\prime}\right]$ ..... 72
[C] - [3] ..... 73
[C]-[3], [II]-[b] ..... 76
[3]-[H] ..... 77
[3] - [ [ 1 ] ..... 78
[Щ]-[M] ..... 79
[III $-[B]$ ..... 79
[삐-[C] ..... 80
[III]-[4] ..... 84
[Ж]-[Б] ..... 85
[Ж]-[C] ..... 86
[Ж]-[3] ..... 89
[※] - [3] ..... 89
[ж] - [Ші] ..... 90
[4]-[K] ..... 94
[4] - [ 4$]$ ..... 94
[4]-|5| ..... 95
[4] - [II] ..... 96
[4]-[C] ..... 97
зner
 ..... 98
[ШІЧ']-[C'] ..... 99
[шч]-|4].. ..... 100
[Шч]-[Ші] ..... 101
[Л]-[C] ..... 101
[ग]-[X] ..... 102
[л]- $\mid \mathrm{K}]$ ..... 103
 ..... 104
[J] - [H] ..... 104
[Л] - [B] ..... 105
[Л] - [M] ..... 107
[J]-[2] ..... 107
$\left[J^{\prime}\right]-\left[\mathrm{H}^{\prime}\right]$ ..... 108
[ N$]$ - [B] ..... 109
[ग゙ग- [ли] ..... 110
[Л]-[P] ..... 111
[J] - $\left|P^{\prime}\right|$ ..... 118
[P]-[C] ..... 119
[P]-[M] ..... 120
[P]-[H]. ..... 121
[P] - [III] ..... 121
$[\mathrm{P}]-[\mathrm{B}]$ ..... 122
$[\mathrm{P}]=[\mathrm{K}]$ ..... 123
$[\mathrm{P}]$ - $\mid$ | $]$ ..... 123

Рібщун Юлія Валептимівна Рібиун Ольга Гриторінна

## словничок для дІточок: ПАРОНІМИ

 закладах комісісю з допкільної педагогікн та пснхологї Наукопо-методвчиої ради а єитань освіти
Міністерстна освіт і науки, молоді та споргу У браіп (racm Át.4/18-「-228 аї 12.04.2011p.)
 НАПН Україи (протокол 서 1 зид 31 сіขнн 2011 p.)

Годовний редактор Hiна Aидрусти
Редактор Zliama Ocadwa
Kоректор Hina Jloócuesist



Bratamuerso *Cemec

 - KK ल 1203 піл 21.01 .2003 p

3 тнташь тамовлспия звсртатнея: тел ( 044 ) 486-91-14, (044) 486-13-32 ( $\tau /$ 中). +380675045022 e-mail:dvedvsvit.comua


[^0]:    Біля вікиа парта,
    A на нарті - карта

