**Балкарская\_литература**

***1. Задание {{ 1 }} ТЗ № 333***

Къулийланы Къайсынны туугъан эли

 Огъары Бахсан

 Кенделен

 Огъары Чегем

 Яникой

***2. Задание {{ 2 }} ТЗ № 334***

Кавказда орта билим алгъан биринчи тиширыу.

 Зумакулланы Танзиля

 Абайланы Ханифаханум

 Шауаланы Миналдан

 Мусукаланы Сакинат

***3. Задание {{ 3 }} ТЗ № 335***

Мёчюланы Кязим "КъМАССРни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу" деген атха тийишли болгъан жыл:

 1939

 1944

 1935

 1940

***4. Задание {{ 4 }} ТЗ № 336***

Къулийланы Къайсын "Алтын сыбызгъы" деген назмусун кимге атагъанды

 Мокъаланы Магометге

 Мёчюланы Кязимге

 Зумакулланы Танзилягъа

 Додуланы Аскерге

***5. Задание {{ 5 }} ТЗ № 337***

Мёчюланы Кязимни "Жаралы жугъутур" деген поэмасы ненча бёлюмден къуралгъанды

 10

 5

 15

 8

***6. Задание {{ 6 }} ТЗ № 338***

."Сени кёзюнг ачыкъды,

Орус тилни билесе.

Бу жол да, кёп жерни танып,

Батыр болуп келесе".

Бу тизгинлени Кязим кимге жоралайды

 Локъман - хажи

 Чёпеллеу - эфенди

 Жаболаны Окъуп

 Къара - Мусса

***7. Задание {{ 7 }} ТЗ № 339***

."Таулуну календарында" чюйютлени сыйлы кюнлери

 Бараз кюн

 Орта кюн

 Шабат кюн

 Геуюрге кюн

***8. Задание {{ 8 }} ТЗ № 340***

Жырчы Къара Мусса жашагъан ёмюр

 XVII

 XV

 XIX

 XVIII

***9. Задание {{ 9 }} ТЗ № 341***

Ариу Сатанайны атасыны аты:

 Ай

 Кюн

 Жулдуз

 Хауа

***10. Задание {{ 10 }} ТЗ № 342***

Абайланы Мисостну 1911 жылда "Мусульманин" деген журналда басмаланнган тарых очерки:

 "Таулула

 "Малкъар"

 "Шимал Кавказны таулуларына"

 "Огъары Малкъар"

***11. Задание {{ 11 }} ТЗ № 343***

Мёчюланы Кязимни туугъан эли

 Огъары Чегем

 Шыкъы

 Къашхатау

 Огъары Жемтала

***12. Задание {{ 12 }} ТЗ № 344***

Таулагъа дуния музыканы жарыгъын биринчи болуп келтирген таулу жаш

 Абайланы Мисост

 Шаханланы Басият

 Абайланы СолтанБек

 Жеттеланы Муcтафир

***13. Задание {{ 13 }} ТЗ № 345***

Шаханланы Басият муслийманнга къайтышхан жыл

 1898

 1888

 1900

 1909

***14. Задание {{ 14 }} ТЗ № 346***

Зумакулланы Танзиля "Шайырланы да шайыры" деген назмусун кимге жоралагъанды?

 Мёчюланы Кязимге

 Къулийланы Къайсыннга

 Мокъаланы Магометге

 Къара - Муссагъа

***15. Задание {{ 15 }} ТЗ № 347***

Мёчюланы Кязим "Ичги сёз" деген назмусун кимге атап жазгъанды

 Халкъына

 Бёзюланы Чёпеллеуге

 Къулийланы Къайсыннга

 Жаболаны Окъупха

***16. Задание {{ 16 }} ТЗ № 348***

Шахмырзаланы Саидни "Таулуну календари" деген чыгъармасында буруннгу Малкъарны биринчи байрагъын чыгъаргъан адамны аты:

 Хустос

 Тотур

 Адыхам эфенди

 Тотурну анасы

***17. Задание {{ 17 }} ТЗ № 349***

Ол байракъда ишленнген сурат:

 Ийнек баш

 Айыу баш

 Жугъутур баш

 Ат баш

***18. Задание {{ 18 }} ТЗ № 350***

Жырчы Къара - Мусса жашагъан ёмюр

 XV

 ) XVII

 XVIII

 XIX

***19. Задание {{ 19 }} ТЗ № 351***

Ариу Сатанайны анасыны аты

 Жулдуз

 Ай

 Кюн

 Хауа

***20. Задание {{ 20 }} ТЗ № 352***

Абайланы Мисостну "Малкъар" деген очерки басмаланнган жер

 Нальчикде

 Парижде

 Москвада

 НьюЙоркда

***21. Задание {{ 21 }} ТЗ № 353***

Терт тизгинли строфаны аты:

 Дистих

 Терцет

 Секстина

 Катрен

***22. Задание {{ 22 }} ТЗ № 354***

"Ата журт урушха, алгъа!" деген назмуну автору

 Шахмырзаланы Саид

 Боташланы Исса

 Будайланы Азрет

 Отарланы Керим

***23. Задание {{ 23 }} ТЗ № 355***

"Къурч бюгюлмейди" деген романны автору

 Тёппеланы Алим

 Токъумаланы Жагъафар

 Додуланы Аскер

***24. Задание {{ 24 }} ТЗ № 356***

1960чы жыллада малкъар поэзиягъа келген фахмулу тиширыу:

 Шауаланы Миналдан

 Зумакулланы Танзиля

 Мотталаны Светлана

 Мусукаланы Сакийнат

***25. Задание {{ 25 }} ТЗ № 357***

Беппайланы Муталип "Акъылман" деген назмусун кимге жоралап жазгъанды?

 Мёчюланы Кязимге

 Абайланы Солтан Бекге

 Къулийланы Къайсыннга

 Толгъурланы Зейтуннга

***26. Задание {{ 26 }} ТЗ № 358***

Сен, ёлюрме деп къоркъа билмеген,

Бир батыр лётчик болгъаненг,

Къыралыбызгъа душманны иймей,

Къурч къала кибик тургъаненг

Бу жырны автору:

 Халкъ жыр

 Мёчюланы Кязим

 Отарланы Керим

 Боташланы Исса

***27. Задание {{ 27 }} ТЗ № 359***

."Турдукъ, туугъан элибизни сагъына,

Дагъыда тургъан эдик биз къаты эрлей,

Ахшы муратларыбыз аллыбыздады дей,

Не къыйын болса да жашауну халлары,

Къоймадыла Керим, Къайсын жазыуларын."

Бу тизгинлени автору:

 Мокъаланы Мухаммат

 Макъытланы Сафар

 Бегийланы Абдуллах

 Ёлмезланы Мурадин

***28. Задание {{ 28 }} ТЗ № 360***

"Эрирей" деген повестни автору

 Токъумаланы Жагъафар

 Толгъурланы Зейтун

 Тёппеланы Алим

 Шауаланы Хасан

***29. Задание {{ 29 }} ТЗ № 361***

"Малкъаргъа сюймеклик эм махтау жыры" деген назмуну автору

 Къулийланы Къайсын

 Мокъаланы Мухаммат

 Созайланы Ахмат

 Бегийланы Абдуллах

***30. Задание {{ 30 }} ТЗ № 362***

Бу тизгинле къайсы чыгъармадандыла"Ахмат конвертни ичинден къагъытны чыгъарып, окъуп башлагъанлай, Ариубат китапла болгъан полкаланы арасына кетди. Окъуй туруп, ана бетине къараргъа бек сюйгенликге, уялтмайым деп, кетди."

 "Тамата"

 "Эрирей"

 "Жаннган жюрекле

 "Кюн батмайды"

***31. Задание {{ 31 }} ТЗ № 363***

Ыннаны дарманы", "Нарт Ёрюзмек", "Шамай къала" деген пьесаланы автору.

 Маммеланы Ибрагим

 Тёппеланы Алим

 Боташланы Исса

 Къулийланы ХажиМуса

***32. Задание {{ 32 }} ТЗ № 364***

Биринчи назмулары "Насыплы тёлю" (1939) деген китапда чыкъгъандыла, СССРни Жазыучуларыны Союзуна да ол жыл алыннганды.

 Маммеланы Ибрагим

 Бабаланы Ибрагим

 Боташланы Исса

 Къулийланы ХажиМуса

***33. Задание {{ 33 }} ТЗ № 365***

Биринчи китабы "Жолгъа чыгъама" 1962 жылда чыкъгъанды. СССРни Жазыучуларыны Союзуна 1964 жылда алыннганды.

 Маммеланы Ибрагим

 Бабаланы Ибрагим

 Боташланы Исса

 Къулийланы ХажиМуса

***34. Задание {{ 34 }} ТЗ № 366***

Ол сёз грек тилден келгенди, кесида бирча, бир ёлчемде, тенг деген магъананы тутады

 строфа

 рифма

 ритм

 нота

***35. Задание {{ 35 }} ТЗ № 367***

Эки тизгинли строфа

 катрен

 секстина

 терцет

 дистих

***36. Задание {{ 36 }} ТЗ № 368***

Беш-алты тизгинли строфа

 катрен

 секстина

 терцет

 дистих

***37. Задание {{ 37 }} ТЗ № 369***

Ол сёз грек тилден алыннганды, бурулуу, бир зат бошалып, экинчисине ётюу деген магъананы тутады

 строфа

 рифма

 метафора

 тизгин

***38. Задание {{ 38 }} ТЗ № 370***

Къарашауайны анасы

 Сатанай

 Суу Анасы

 Томуроуча, эмеген къыз

 Жулдуз

***39. Задание {{ 39 }} ТЗ № 371***

Къарашауай киеу болгъан эди:

 Ёрюзмекге

 Сосурукъгъа

 Дебетге

 Эмегеннге

***40. Задание {{ 40 }} ТЗ № 372***

Нартланы анасы:

 Сатанай

 Суу Анасы

 Томуроуча, эмеген къыз

 Жулдуз

***41. Задание {{ 41 }} ТЗ № 373***

."Апсаты" деген жырны автору:

 Мёчюланы Кязим

 Мокъаланы Магомет

 Бегийланы Абдуллах

 Халкъ жыр

***42. Задание {{ 42 }} ТЗ № 374***

."Терек бла таш" деген тамсилни автору:

 Маммеланы Ибрагим

 Мокъаланы Магомет

 Бегийланы Абдуллах

 Балаланы Осман

***43. Задание {{ 43 }} ТЗ № 375***

Байзуллаланы Алийни "Къара ийнек" деген чыгъармасыны жанры

 жомакъ

 хапар

 роман

 повесть

***44. Задание {{ 44 }} ТЗ № 376***

Жашауда кюлкюлю затланы юслеринден лакъырда халда айтылгъан неда жазылгъан хапарлау.

 чам

 сатира

 басня

 жомакъ

***45. Задание {{ 45 }} ТЗ № 377***

."Жандар" деген таурухну башланыуу:

 Эртте-эртте бек эртте…

 Эртте-эртте тау эллени биринде

 Эртте-эртте бурун заманлада

 Эртте-эртте эмегенле жашагъан жерде…

***46. Задание {{ 46 }} ТЗ № 378***

Пелиуан Къарашауайны атасы:

 Дебет

 Сосурукъ

 Алауган

 Эмеген

***47. Задание {{ 47 }} ТЗ № 379***

Къарашауайны атыны аты:

 Акъкъаш

 Тулпар

 Къаратор

 Гемуда

***48. Задание {{ 48 }} ТЗ № 380***

.Сатанайны атасы:

 Ай

 жулдуз

 Кюн

 Жер

***49. Задание {{ 49 }} ТЗ № 381***

Нарт аскерни атасы:

 Сосурукъ

 ) Ёрюзмек

 Дебет

 Алауган

***50. Задание {{ 50 }} ТЗ № 382***

"Парий бла маске" деген тамсилни автору:

 Маммеланы Ибрагим

 Мокъаланы Магомет

 Бегийланы Абдуллах

 Балаланы Осман

***51. Задание {{ 51 }} ТЗ № 383***

Жулабланы Ю. "Кийилген чурукъла" деген хапары къайсы жыллада болуннган ишни суратлайды?

 1917

 1945

 1958

 1992

***52. Задание {{ 52 }} ТЗ № 384***

Жашауда бола тургъан затланы юслеринден башха тюрлю магъанада, букъдуруп кёргюзтюу:

 аллегория

 гипербола

 эпитет

 метафора

***53. Задание {{ 53 }} ТЗ № 385***

Бабаланы Ибрагимни туугъан эли:

 КъараСуу

 АкъСуу

 Къашхатау

 Кёнделен

***54. Задание {{ 54 }} ТЗ № 386***

."Таш тёзюмлю терекле" деген назмуну автору:

 Маммеланы Ибрагим

 Мокъаланы Магомет

 Бегийланы Абдуллах

 Ёлмезланы Мурадин

***55. Задание {{ 55 }} ТЗ № 387***

Гуртуланы Эльдарны "Шамсудин къаласы" деген романында бу жырны къыл къобузунда согъа жырлагъан жашны аты.

"Ыразы болсанг а, той этербиз,

Сен мени сакъла, ариу къыз.

Аланла тары насыпдан толса

Биз да насыплы болурбуз."

 Шамсудин

 Саладин

 Рафаил

 Къантемир

***56. Задание {{ 56 }} ТЗ № 388***

Бу юзюк къайсы чыгъармаданды?

"Бийик умутла кючлю къанатла болса да, учургъанлай айланмайдыла. Мажит кёп ариу, ёхтем къызланы таный эди. Аланы сёзлери, къылыкълары да ёхтем, умутлары кёкде лячин, къысыр къаяланы бийлеген тау къуш. Бираздан а аланы бирбирлерини лячинлерини борбайлары къыркъылады".

 Толгъурланы Зейтун "Акъ гыранча"

 Шауаланы Хасан "Ыйыкъны ахыр кюню"

 Токъумаланы Жагъафар "Сыйыи эрттенлик"

 Гадийланы Ибрагим "Нарт уя"

***57. Задание {{ 57 }} ТЗ № 389***

Макъытланы Сафар "Батыр Якъуб" деген поэмасын кимлеге жоралап жазгъанды?

 жырчылагъа

 футболистлеге

 Кёнделенни жаш тёлюсюне

 шахарда жашагъан адамлагъа

***58. Задание {{ 58 }} ТЗ № 390***

Этезланы Омарны "Къаяла унутмагъандыла" деген повестинде Къаншау бийни кешенеси орналыпды

 Черек сууну жагъасында

 Каспий тенгизни тийресинде

 Бахсан сууну онг жагъасында

 Малка тийресинде

***59. Задание {{ 59 }} ТЗ № 391***

Бу тизгинлени автору:

Къаялада мирзеу ёсдюрген халкъым,

Бир кишиге харамлыкъ излемейин,

Булутла тюбюнде кютгенди малын,

Аз жукълап, кёп ишлегенд, эринмейин

 Къулийланы Къайсын

 Мокъаланы Магомет

 Бегийланы Абдуллах

 Ёлмезланы Мурадин

***60. Задание {{ 60 }} ТЗ № 392***

Шууулдайды жауун, шууулдайды,

Чилле таууш этеди желде…

(Бабаланы Ибрахим)

Бу тизгинледе автор хайырланнганды:

 метафора

 гипербола

 эпитет

 тенглешдириу

***61. Задание {{ 61 }} ТЗ № 393***

.- Салам алейкум, Жети кешене!

- Уалейкум салам!

- Къайры къарайсыз тынгысыз, Жети кешене?

-Таргъа. Дертден толгъан алам тенгизине.

Бу диалог къайсы жазыучуну тизгинлериндендиле:

 ) Жулабланы Юзейирни

 Токумаланы Жагъафарны

 Гуртуланы Салихни

 Гадийланы Ибрагимни

***62. Задание {{ 62 }} ТЗ № 394***

Ол кимди?

Онеки жылында къойчу болгъанды,

Къызыл Фукга демлешиуню салгъанды

 Сосурукъ

 Ёрюзмек

 Дебет

 Алауган

***63. Задание {{ 63 }} ТЗ № 395***

Гызылдай, энди тап чирип къалды

Ачдан къатдыргъан чайырынг,

Бекиринг юч жюз трудоден алды,

Сени кёпмюд хайырынг!

Бу тизгинлени Бекир:

 жырлап айтды

 назму халда айтды

 къагъытдан окъуп айтды

 жырны тауушу бла чатны, къолну зынгырдатып айтды

***64. Задание {{ 64 }} ТЗ № 396***

Бу сёзлени Къайсын автографларыны биринде жазгъанды:

 Бабаланы Ибрагимге

 Мокъаланы Магометге

 Бегийланы Абдуллахха

 Ольмезланы Мурадиннге

***65. Задание {{ 65 }} ТЗ № 397***

Дертли къама" трилогияны автору:

 Токумаланы Жагъафар

 Толгъурланы Зейтун

 Гадийланы Ибрагим

 Залийханланы Жанакъайыт

***66. Задание {{ 66 }} ТЗ № 398***

"Къайсын, сен поэзияны тауу кибиксе. Мен аны билеме". Былай айтханды:

 Чингиз Айтматов

 Борис Пастернак

 Александр Фадеев

 Николай Тихонов

***67. Задание {{ 67 }} ТЗ № 399***

."Мени акъылыма кёре, Гуртуланы Салих Шимал Кавказда бек иги поэтледен бириди. Ол шёндюгю жашауну толкъунларын бек терен ангылап, къызыу жюрекден жазады". Былай айтханды:

 Адам Шогенцуков

 Борис Пастернак

 Даниил Долинский

 Инна Кашежева

***68. Задание {{ 68 }} ТЗ № 400***

."Минги тау" деген жырны автору:

 Къулийланы Къайсын

 Семёнланы Сымаил

 Малкъар халкъ жыр

 Бегийланы Абдуллах

***69. Задание {{ 69 }} ТЗ № 401***

Минги тау" деген жырны макъамын жазгъанды:

 Жеттеланы Мустафир

 Къулийланы Хажимуса

 Рахайланы Анатолий

 Макъамы халкъныды

***70. Задание {{ 70 }} ТЗ № 402***

Сарбашланы Зуфарны "Жашлыкъ" деген жырын биринчи жырлагъанды:

 Жанатайланы Исмаил

 Тёппеланы Алим

***71. Задание {{ 71 }} ТЗ № 403***

Сюжет деген сёз къайсы тилден келгенди

 орус тилден

 француз тилден орус тилге кёчгенден сора

 инглиз тилден

 грек тилден

***72. Задание {{ 72 }} ТЗ № 404***

Атамдан къалгъаным,

Таркъаймаз байлыгъым,

Бир жангыз ёмюрюм,

Туугъаным - ёлюмюм -

Сен жеримсе мени,

Сен жырымса мени!

Бу тизгинлени автору:

 Зумакулланы Танзиля

 Мотталаны Светлана

 Мусукаланы Сакинат

 Ахматланы Люба

***73. Задание {{ 73 }} ТЗ № 405***

Гуртуланы Элдарны "Саутуда ёчюлген жулдузчукъ" деген чыгъарманы жигити:

 Кичибатыр

 Батыр

 Гитчемай

 Хызыр

***74. Задание {{ 74 }} ТЗ № 406***

Мусукаланы Сакинатны табийгъатха жораланнган назмусу:

 "Зурнукла"

 "Кишиучюк нек кюлгенди

 "Кезиу"

 "Къууанч"

***75. Задание {{ 75 }} ТЗ № 407***

Жомакъчы Горда къайсы чыгъарманы жигитиди?

 Къулийланы Къайсынны "Жорт, жорт, гылыуум!"

 Толгъурланы Зейтунну "Айыуташ"

 Тёппеланы Алимни "Пиринчни сютлей акълыгъы"

 Токъумаланы Жагъафарны "Курнаятчы Алдарбекни хапарлары"

***76. Задание {{ 76 }} ТЗ № 408***

Мокъаланы Магометни "Къарачай" деген лиро-эпикалы чыгъармасы:

 поэмады

 балладады

 назмуду

 хапарды

***77. Задание {{ 77 }} ТЗ № 409***

Толгъурланы Зейтунну биринчи, энчи китабы:

 Эрирей

 Акъ гыранча

 Мустафир

 Кёк гелеу"

***78. Задание {{ 78 }} ТЗ № 410***

Толгъурланы Зейтунну "Ашыкъ оюн" деген китабы чыкъгъан жыл:

 1978

 1980

 1984

 1988

***79. Задание {{ 79 }} ТЗ № 411***

"Отрар" деген назмуну автору:

 Ёлмезланы Мурадин

 Беппайланы Муталип

 Созайланы Ахмат

 Мусукаланы Сакинат

***80. Задание {{ 80 }} ТЗ № 412***

"Бешик жырчыкъ" деген назмуну автору:

 Ёлмезланы Мурадин

 Бегийланы Абдуллах

 Созайланы Ахмат

 Мусукаланы Сакинат

***81. Задание {{ 81 }} ТЗ № 413***

АкъСууда туугъан поэт:

 Ёлмезланы Мурадин

 Бегийланы Абдуллах

 Созайланы Ахмат

 Мусукаланы Сакинат

***82. Задание {{ 82 }} ТЗ № 414***

"Мудах кёкню" жанры:

 поэма

 баллада

 жомакъ

 назму

***83. Задание {{ 83 }} ТЗ № 415***

Гуртуланы Салихни "Мудах кёк" деген чыгъармасында къайтарып-къайтарып айтылады:

 Отуз миллион адам

 Миллион адам

 Жыйырма миллион адам

 Беш миллион адам

***84. Задание {{ 84 }} ТЗ № 416***

Къабартылы бий Даутокъ улуну аскери - жыйымдыкъ аскерди. Ол андан-мындан къачхан офицерледен, дон къазакъладан, байланы, бийлени уланларындан къуралгъан эсе да, анда жарлы, къол къыйынлары бла башларын кечиндирген къабартылыла, таулула да аз тюйюлдюле, жахилликден бла къоркъгъандан къощулгъанла…"

 Гуртуланы Берт "Къыз къачырыу"

 Толгъурланы Зейтун "Жетегейле"

 Тёппеланы Алим "Пиринчни сютлей акълыгъы"

 Токъумаланы Жагъафар "Дертли къама"

***85. Задание {{ 85 }} ТЗ № 417***

."Эгер" деген поэманы автору:

 Къулийланы Къайсын

 Отарланы Керим

 Гуртуланы Берт

 Боташланы Исса

***86. Задание {{ 86 }} ТЗ № 418***

."Элия суратлы таш" деген назмуну автору:

 Къулийланы Къайсын

 Отарланы Керим

 Гуртуланы Берт

 Бабаланы Ибрагим

***87. Задание {{ 87 }} ТЗ № 419***

Мардакемлени автору:

 Къулийланы Къайсын

 Отарланы Керим

 Гуртуланы Берт

 Бабаланы Ибрагим

***88. Задание {{ 88 }} ТЗ № 420***

Зумакъулланы Танзиляны "Урушха къажау поэмасыны" жанр энчилиги:

 Лирикалы

 Эпикалы

 Драма

 Лирика-эпикалы

***89. Задание {{ 89 }} ТЗ № 421***

1960чы жыллада малкъар литературагъа келген жазыучула:

 Теммоланы Хамит, Будайланы Азрет, Ульбашланы Ахмадия

 Боташланы Исса, Ахматланы Ахия, Зумакъулланы Танзиля

 Мокъаланы Магомет, Бабаланы Ибрагим, Гуртуланы Эльдар

 Бегийланы Абдуллах, Ольмезланы Мурадин, Додуланы Аскер

***90. Задание {{ 90 }} ТЗ № 422***

Бёрюню сыфаты къайсы жазыучуну чыгъармасында кёргюзтюлюнеди

 Токъумаланы Жагъафар "Дертли къама"

 Тёппеланы Алим "Ташыуул"

 Толгъурланы Зейтун "Кёк гелеу"

 Барысындада.

***91. Задание {{ 91 }} ТЗ № 423***

."Таулуну календары" деген чыгъарманы автору:

 Шахмурзаланы Саид

 Отарланы Керим

 Гуртуланы Берт

 Бабаланы Ибрагим

***92. Задание {{ 92 }} ТЗ № 424***

Хашим бу чыгъарманы жигитиди:

 Бузжигит"

 "Жаралы жугъутур"

 "Таулуну календары"

 "Ленинни юсюнден таулу поэма"

***93. Задание {{ 93 }} ТЗ № 425***

."Ташны сёзю" деген назмуну автору:

 Къулийланы Къайсын

 Созайланы Ахмат

 Зумакъулланы Танзиля

 Моттайланы Светлана

***94. Задание {{ 94 }} ТЗ № 426***

Мёчюланы Кязим къайсы чыгъарманы орта чигинжисиди

 Азап жолу"

 Дертли къама"

 Кюбюрде табылгъан повесть

 Ленинни юсюнден таулу поэма

***95. Задание {{ 95 }} ТЗ № 427***

Бабаланы Ибрагимни, уруш ёксюз этген сабийлени ачы сынауларын кёргюзтген китабы

 "Жолгъа чыгъама

 Жетегейле"

 Элия Бешик

 Сайламала"

***96. Задание {{ 96 }} ТЗ № 428***

Берилген чыгъармаладан къайсысы сахнада салыннганды

 Гуртуланы Берт "Жашауну къылычлары"

 Токъумаланы Жагъафар "Дертли къама

 Тёппеланы Алим "Азап жолу"

 Толгъурланы Зейтун "Акъ гыранча"

***97. Задание {{ 97 }} ТЗ № 429***

.Мазанны азербайджанлы жашыны юсюнден жазылгъан роман

 Нарт уя"

 Дертли къама

 Мурат

 Таула сакълайдыла

***98. Задание {{ 98 }} ТЗ № 430***

"Ачей улу Ачемез" фольклорну къайсы жанрына киреди?

 таурух

 жомакъ

 тарых жыр

 хапар

***99. Задание {{ 99 }} ТЗ № 431***

Толгъурланы Зейтунну "Ашыкъ оюн" деген повестинде Шабазны усталыгъы::

 устаз

 къойчу

 сабанчы

 тюкенчи

***100. Задание {{ 100 }} ТЗ № 432***

"Адамды бизни атыбыз" деген назмуну автору:

 Мёчюланы Кязим

 Отарланы Керим

 Шахмурзаланы Саид

 Бабаланы Ибрагим

***101. Задание {{ 101 }} ТЗ № 433***

Таулу адет" деген чыгъарманы автору:

 Байзуллаланы Алий

 Зумакулланы Танзиля

 Моттайланы Светлана

 Ахматланы Сафарият

***102. Задание {{ 102 }} ТЗ № 434***

Къайсынны "Къыпчакъ айы" деген назму къауумуну ненча башы барды

 6

 11

 15

 7

***103. Задание {{ 103 }} ТЗ № 435***

Шауаланы Хасан туугъан жыл:

 1935

 1937

 1945

 947

***104. Задание {{ 104 }} ТЗ № 436***

Гуртуланы Элдарны "Къыз къачырыу" деген чыгъармасында иш къайсы элде барады

 Состар

 Тёбен эл

 Огъары Жемтала

 Гирхожан

***105. Задание {{ 105 }} ТЗ № 437***

Чирик кёлню жагъасында жоюлгъан жазыучу:

 Мёчюланы Кязим

 Будайланы Азрет

 Отарланы Керим

 Шахмурзаланы Саид

***106. Задание {{ 106 }} ТЗ № 438***

Гуртуланы Элдарны биринчи китабы чыкъгъан жыл:

 1958

 1960

 1962

 1963

***107. Задание {{ 107 }} ТЗ № 439***

Этезланы Омарны "Къаяла унутмагъандыла" деген чыгъармасыны жигити Ахмат къаллай къадарлыды?

 насыплы

 насыпсыз

 бушуулу

 жарсыул

***108. Задание {{ 108 }} ТЗ № 440***

Лирика урукъну энчилиги неди?

 Сюжет ыз

 Хапарлау

 Ачыкълау

 Жыр айтыу

***109. Задание {{ 109 }} ТЗ № 441***

Къумгъаныма" деген назмуну ким жазгъанды?

 Къулийланы Къайсын

 Мёчюланы Кязим

 Мокъаланы Магомет

 Хочуланы Салих.

***110. Задание {{ 110 }} ТЗ № 442***

Шаханланы Басият кимди

 поэт;

 жырчы;

 жарыкъландырыучу

 политолог.

***111. Задание {{ 111 }} ТЗ № 443***

"Бекир" деген чыгъарма къачан жазылгъанды?

а) 1950чи жыллада

 1930чу жыллада

 1960чы жыллада

 1940чы жыллада

 1950чи жыллада

***112. Задание {{ 112 }} ТЗ № 444***

Бузжигит" деген поэманы ким жазгъанды?

 Гуртуланы С.;

 Бабаланы И.;

 Мёчюланы К.;

 Созайланы А.

***113. Задание {{ 113 }} ТЗ № 445***

Къулийланы Къ. литературагъа къачан келгенди

 1940 ж.;

 1930 ж.;

 1950 ж.;

 1960 ж.

***114. Задание {{ 114 }} ТЗ № 446***

"Жаралы жугъутур" деген поэманы баш жигити кимди

 Тахир;

 Хашим;

 Зекерия;

 ) Бекир

***115. Задание {{ 115 }} ТЗ № 447***

. Мёчюланы К. къайсы жыллада жашагъанды

 1859 1945;

 1840 1930

 1848 - 1944

 1850 - 1937

***116. Задание {{ 116 }} ТЗ № 448***

"Телефон" деген назмуну баш ниети не бла байламлыды?

 къойчулукъ бла;

 техниканы жангылыгъы бла;

 жахиллик бла

 огъесе барысы бламыды.

***117. Задание {{ 117 }} ТЗ № 449***

"Къысхач" деген назму кимникиди?

 Отарланы К.;

 Бабаланы И.;

 Шахмурзаланы С.;

 Мокъаланы М

***118. Задание {{ 118 }} ТЗ № 450***

Эрттенлик чыкъ бла - чыкъдыла деген рифма къаллайды?

 къуралгъан;

 кем

 толу;

 тамырлы.

***119. Задание {{ 119 }} ТЗ № 451***

"Къая къызы - къарылгъач" деген чыгъарма кимнид

 Отарланы К.;

 Шахмурзаланы С

 ) Гуртуланы С

 Созайланы А.

***120. Задание {{ 120 }} ТЗ № 452***

Къулийланы Къайсынны Ленин атлы саугъагъа къайсы китабы тийишли болгъанды?

 ) "Жаралы таш";

 "Жер китабы

 "Ашхам

 "Птица, человек, дерево".

***121. Задание {{ 121 }} ТЗ № 453***

"Чалбаш майор" деген балладаны ким жазгъанды?

 Къулийланы Къ.;

 Этезланы О.;

 ) Отарланы К.;

 Созайланы А.

***122. Задание {{ 122 }} ТЗ № 454***

1960чы жыллада малкъар литературагъа бу жазыучуладан къайсылары келгендиле

 Мёчюланы К,Мокъаланы М;

 Мокъаланы М, Гуртуланы С.;

 Отарланы К, Созайланы А;

 Шахмурзаланы С, Отарланы С

***123. Задание {{ 123 }} ТЗ № 455***

"Сафар бла революция" деген чыгъарманы ким жазгъанды?

 Гуртуланы Б;

 Гуртуланы Э;

 Созайланы А

 Хочуланы С.

***124. Задание {{ 124 }} ТЗ № 456***

Отарланы К. "Школну туугъаны" деген хапар жыйымдыгъын къайсы жыллада жазгъанды

 1950 ж

 1970ж;

 1980ж.

 1960 ж

***125. Задание {{ 125 }} ТЗ № 457***

Хашим къайсы чыгъарманы баш жигитиди

 "Туугъан жерим бла сёлешиу

 Жаралы жугъутур";

 Айыуташ

 Бузжигит"

***126. Задание {{ 126 }} ТЗ № 458***

Наиыпхан атлы тишириу къайсы чыгъарманы жигитиди

 Тузлу гюттю";

 Эрирей";

 "Тузакъ";

 "Мурат".

***127. Задание {{ 127 }} ТЗ № 459***

Мёчюланы К. кез къарамына кере кимди?

 реализмни келечиси

 жарыкъландырыучу

 романтизмни келечиси;

 сентиментализмни келечиси.

***128. Задание {{ 128 }} ТЗ № 460***

"Къызыл Фук бла Ёрюзмек" деген чыгъарманы жаныры неди?

 нарт жыр;

 нарт таурух;

 жомакъ;

 хапар

***129. Задание {{ 129 }} ТЗ № 461***

"Жолла" деген чыгъарманы жанр энчилиги неди

 повесть;

 назму;

 хапар;

 поэма.

***130. Задание {{ 130 }} ТЗ № 462***

."Жюрегими тебиую" деген назму китап кимниди?

 Теппеланы А.;

 Созайланы А.;

 Мокъаланы М

 Бабаланы И

***131. Задание {{ 131 }} ТЗ № 463***

"Адамды бизни атыбыз" деген назму кимниди?

 Будайланы А.;

 Хочуланы С.;

 Мёчюланы К.;

 Беппайланы М.

***132. Задание {{ 132 }} ТЗ № 464***

Литература къаллай урукълагъа юлешинеди

 эпос, драма, повесть;

 эпос, драма, лирика;

 лирика, роман, хапар

 роман, жомакъ, таурух

***133. Задание {{ 133 }} ТЗ № 465***

Токъумаланы Ж. жазыучулукъ жаны бла кимди

 прозачы бла драматург

 жырчы;

 поэт;

 кесаматчы.

***134. Задание {{ 134 }} ТЗ № 466***

"Аланла, сизде уа не хапар" деген китапны автору кимди?

 Къулийланы Къ.;

 Теппеланы А.;

 Токъумаланы Ж

 Кацийланы Х.

***135. Задание {{ 135 }} ТЗ № 467***

Аланла, сизде уа не хапар" деген китапны автору кимди?

 Къулийланы Къ.;

 Теппеланы А.;

 Токъумаланы Ж

 Кацийланы Х

***136. Задание {{ 136 }} ТЗ № 468***

"Сафар бла революция" деген чыгъарманы жанр энчилигин белгилегиз

 таурух;

 хапар;

 жомакъ;

***137. Задание {{ 137 }} ТЗ № 469***

Шахмурзаланы С. литература жаны бла кимди

 прозачы;

 драматург;

 публицист

 прозачы бла поэт

***138. Задание {{ 138 }} ТЗ № 470***

"Солтанны къадары" деген пьесаны автору кимди?

 Жантууланы И

 Боташланы И

 Теппеланы А.;

 Токъумаланы Ж.

***139. Задание {{ 139 }} ТЗ № 471***

Майна, барады къачып, аузун да кенге ачып" деген тизгинле къайсы чыгъармадандыла

 " Осуят";

 "Мараучуну хапары";

 "Къарачай";

 "Тузакъ"

***140. Задание {{ 140 }} ТЗ № 472***

"Ташыуул" деген романы баш жигити кимди?

 Байчо;

 Жарнес

 ) Гельмут;

 ) Жабраил.

***141. Задание {{ 141 }} ТЗ № 473***

Теппеланы А. жазыучулукъ жаны бла кимди?

 романист;

 драматург;

 кесаматчы;

 барысы да.

***142. Задание {{ 142 }} ТЗ № 474***

"Одиссейни къайтырын сакълай" деген чыгъарманы жанр энчилиги недеди?

 роман;

 поэма;

 назму;

 пьеса.

***143. Задание {{ 143 }} ТЗ № 475***

Талса - ачыса деген рифма къаллайды

 толу

 тамырлы;

 аффиксли;

 къуралгъан.

***144. Задание {{ 144 }} ТЗ № 476***

"Тузакъ" деген чыгъарма жанр жаны бла къаллайды

 хапар;

 новелла;

 повесть;

 назму.

***145. Задание {{ 145 }} ТЗ № 477***

Къулийланы Къ. "Аууш" деген поэмасы не темагъа жораланнганды

 жигитликге;

 уучулукъгъа;

 сюймекликге;

 табийгъатны къоруулаугъа

***146. Задание {{ 146 }} ТЗ № 478***

"Онюч" деген поэма къаллай темагъа жораланнганды

 уруш;

 колхоз жашаугъа

 кечгюнчюлюк;

 сюймеклик.

**Балкарский\_язык**

***147. Задание {{ 147 }} ТЗ № 182***

Къайсы тизмеде сёзлени ачыкълары барысы да назик ачыкъла боладыла

 кёргюзтедиле, тёгерекде, бийикде

 жулдузла, ыннаны, китап

 жамычы, аскерчиле, онбиринчи

 бютюнда, жарыкъ, терезеле

***148. Задание {{ 148 }} ТЗ № 183***

Бу берилген сёзлени къайсында "ё" харф эки тауушну белгилейди

 кёл

 кёме

 шуёх

 кёлек

***149. Задание {{ 149 }} ТЗ № 184***

Къайсы тизмеде сёзле кёчюу магъанада берилгенди

 Гыржын ашайды, чийлей ашайды

 ачы дарман, ачы сёз

 женгил адам, женгил сёз

 кюн батды, сагъышха батды

***150. Задание {{ 150 }} ТЗ № 185***

Къайсы тизмеде сёзле халатла бла жазылгъандыла

 Тауну къоюнунда, экиайлыкъ сабий

 малны оруну, къаяны эрини

 алтыайлыкъ сабий, эмлик ат

 жумушакъ топуракъ, жолгъа тебир

***151. Задание {{ 151 }} ТЗ № 186***

Точкаланы орунларыны орунларына "з" харф жазылгъан тизмени белгиле.

 Ту…суз, жа…сакъ, жа…сы

 кё…чю, ба…сын, сё…сюз

 би…сиз, къобу…чу, дерс…из

 о…маз, къы…чыкъ, бу…ча.

***152. Задание {{ 152 }} ТЗ № 187***

Къайсы тизмеде сёзле барысы да дефис бла жазылгъандыла

 Къашха(тау), къып(къызыл), дум(къара);

 тюппе(тюз), аты(саны), аппа-акъ

 кеппе(керти), баш(кюн), жаш(тёлю

 кёз(бау), беш(бармакъ), оюн(кюлкю).

***153. Задание {{ 153 }} ТЗ № 188***

Сёзлени барысында да "нгнг" жазылгъан тизмени белгилегиз.

 Жалы…ан

 кий…ен

 же…ен

 т ы…ан

***154. Задание {{ 154 }} ТЗ № 189***

Бу сёзледе а харф жазыллыкъды

 бил…л;

 игир…к;

 тюзюр…к

 чиригир…к

***155. Задание {{ 155 }} ТЗ № 190***

Я" харф эки тауушну белгилеген сёз

 аякъ

 жилян

 Кямал

 билямукъ

***156. Задание {{ 156 }} ТЗ № 191***

Сёзле тюз жазылгъан тизгинни белгиле

 суу, суукъ, туудукъ

 танг, тенглик, кертме

 саут, суу, къайыкъ

 тыякъ, эртте, гертме

***157. Задание {{ 157 }} ТЗ № 192***

Къайсы тизгинде жалгъаула барысы да бирча сингармонизмни жоругъуна бойсунмайдыла

 -ча, -ал,- ланы, -лары,- лай

 ла, -чик, -чыкъ,- ча,- рек

 -ланы,- рек,- чыкъ, -ла,- ракъ

 -лай, -ча,- ракъ,- ланы,-чыкъ

***158. Задание {{ 158 }} ТЗ № 202***

Акъ-къара, бийик-алаша, кенг-тар. Была къаллай сёзледиле

 синонимле

 антонимле

 ононимле

***159. Задание {{ 159 }} ТЗ № 203***

Бу айтымда тыйгъыч белгиле къалайда салынадыла? Биринчиден(1) биз ол хапарны эшитмегенбиз(2) экинчи жаны бла(3) эшитсек да(4) ызындан эркинликсиз мындан кеталлыкъ тюйюл эди.

 1, 2, 3

 2, 3, 4

 1, 2, 3, 4

 1, 4

***160. Задание {{ 160 }} ТЗ № 204***

Сёзню тюз магъанасын белгиле Жанжюрек -

 жюреги халал адам

 жюреги тар, огъурсуз адам

 жюрек ауруугъа жараучу, къызгъылдым гюллери болгъан дарман ханс

 жюрек ауруугъа жарамагъан тели ханс

***161. Задание {{ 161 }} ТЗ № 205***

Бу айтым къаллай болгъанын белгиле.

Ата-ананы айтханын ким иги этсе да, ким окъуса да, ол насыплы болур

 Ортакъ членли айтым

 талай бойсуннган кесеги болгъан къош айтым

 бойсуннган таянчакъ эм бойсуннган сансыз кесеклери болгъан къош айтым.

***162. Задание {{ 162 }} ТЗ № 206***

Иги - ахшы, чыда - тёз, шекер - бал туз, аша - ауузлан, аман - осал. Была къаллай сёзледиле

 синонимле

 антонимле

 омонимле

***163. Задание {{ 163 }} ТЗ № 207***

Этимсыфат айланчла болгъан тизгинни белгиле.

 мен кёрген, бери келир, мен келгенде;

 билим алыргъа, ары жетерге, ары къарар

 манга келген, ары къарар, мени биллик

 санга алса, узакъгъа бара, билим алыргъа

***164. Задание {{ 164 }} ТЗ № 208***

Хау, угъай, хы, хоу, бирда деген сёзле эм бирлешле айтымланы къаллай къуллукъларын толтурадыла?

 бир неда эки баш членли айтымлагъа киредиле

 ала контекстден тышында хайырланмайдыла

 ала ушакъда келедиле эм кеслери алларындагъы айтымда хапарлагъан затны хаулап, угъайлап жюрюйдюле

***165. Задание {{ 165 }} ТЗ № 209***

Сёзню тюз магъаналарын белгиле. Жантау -

 къынгыр, къынгыр болгъан, къыйыкъ

 жантая жюрюген адам

 тууар териден этилген узун жип

 гебен

***166. Задание {{ 166 }} ТЗ № 210***

Алтын кюмюшден багъалыды. Бу айтымда толтуруучуну къуралыу формасын белгиле

 Бериучю болушдан

 Орунлаучу болушдан

 Башлаучу болушдан

***167. Задание {{ 167 }} ТЗ № 211***

Къош айтымны кесеклерин бир бирлерине тенг жарашдырыучу байламла ненча къауумгъа юлешинедиле

 4

 2

 3

 5

***168. Задание {{ 168 }} ТЗ № 212***

Къаршылаучу байламлы тенг жарашхан къош айтымланы кесеклери къайсы байламланы болушлукълары бла байланадыла

 эм (эмда), да не…, не

 а (уа), алай, болсада, алай болсада, ансы

 бир…, бир, не (неда), огъесе, къайда…, къайда

***169. Задание {{ 169 }} ТЗ № 213***

Бу айтымда тыйгъыч белгиле къалайда салынадыла?

Къонгуроу зынгырдады(1) аны себепли(2) поезд кетеди деп(3) адамла ашыгъышлы саламлашып(4) кетдиле.

 1, 2, 3;

 2, 3, 4

 1, 2, 3, 4;

 1, 3.

***170. Задание {{ 170 }} ТЗ № 214***

Бир баш членли белгисиз иели айтымны белгиле

 Мен халкъымы бек сюеме

 Къалайсыз? Тынч-эсен турамысыз

 Сау бол, игибиз. Сиз иги турамысыз

 Турабыз.

 Алийни тюнене Москвагъа ашыргъандыла

 Бизге билимли болургъа керекди

***171. Задание {{ 171 }} ТЗ № 215***

Айтымны сансыз членлери аны баш членлерине бойсунуу халда байланадыла. Аллай байланыу ненча тюрлю болады

 беш

 юч;

 эки

 жети

***172. Задание {{ 172 }} ТЗ № 216***

Акъыл бла ангыламагъан, кёргенден не хайыр. Бу нарт сёздеги толтуруучу къаллайды

 къысылгъан туура толтуруучу

 сёдегей толтуруучу

 башлаучу болушдагъы сёдегей толтуруучу

 туура толтуруучу

***173. Задание {{ 173 }} ТЗ № 217***

Инфинитив айлачланы белгиле

 бери келиу, бичен чалыу, билим алыу

 санга айтханда, сен келгенде, андан келгинчи

 ол мен кёрген, ары барыр, мени кёрлюк

 ишге кетерге, билим алыргъа, юйге жетерге

***174. Задание {{ 174 }} ТЗ № 218***

Устаз классха киргени сайын, сабийле ёрге турадыла. Бу айтымда устаз классха киргени сайын деген болады

 айланч болум

 айырылгъан айланч болум

 сонгуралы айырылгъан айланч болум

 айырылгъан ачыкълаучу

***175. Задание {{ 175 }} ТЗ № 219***

Аминат да бюгюн тойгъа тебиреп тура эди, алай ауруп къалды ансы.

Ол аламат ариу къызды, алай болгъанлыкъгъа Огъурлу аны сюймейди.

Бу айтымла къаллайладыла?

 айырыучу байламлы тенг жарашхан къош айтымла

 къаршылаучу байламлы тенг жарашхан къош айтымла

 жалгъаучу байламлы тенг жарашхан айтымла

 байламлы тенг жарашхан къош айтымла

***176. Задание {{ 176 }} ТЗ № 220***

Келинни иши кёпдю: ол арбаз сыйпайды, эрттенингир ийнек сауады, сютню жаратады, ашсуу хазырлайды, сабийлерине къарайды, дерслерин этерге болушады. Бу айтым къаллайды

 айырыучу байламлы тенг жарашхан къош айтым

 байламсыз тенг жарашхан къош айтым

 жалгъаучу байламлы тенг жарашхан айтым

 байламлы тенг жарашхан къош айтым

***177. Задание {{ 177 }} ТЗ № 221***

Мен билеме: Танзиля белгили жазыучуду. Бу айтым къаллайды

 бойсуннган башчы айтым;

 бойсуннган толтуруучу айтым

 бойсуннган айгъакълаучу айтым

 бойсуннган хапарчы айтым.

***178. Задание {{ 178 }} ТЗ № 222***

Бойсуннган муратчы айтымланы белгиле

 Сиз иги окъугъуз деп, устазла билимлерин аямай кюрешедиле.

 Устазла, сиз иги окъугъуз деп, билимлерин аямай кюрешедиле

 Тауда табийгъат аламатды, аны себепли бизге къонакъгъа келирге бек сюедиле.

 Жауун жауса, жер жашнар

***179. Задание {{ 179 }} ТЗ № 223***

Къысыкъланы бир бирге бойсунууна къалай айтабыз

 ассимиляция

 диссимиляция;

 сингармонизм;

 метатеза.

***180. Задание {{ 180 }} ТЗ № 224***

Эскире баргъан сёзлени белгиле

 жюк

 къоз бёрк

 гоппан;

 ваучер

***181. Задание {{ 181 }} ТЗ № 225***

Жалгъан сёзлери болгъан тизгинни белгиле

 эски-бусху;

 эски-мески

 эски-бюскю

 ахча-махча

***182. Задание {{ 182 }} ТЗ № 226***

Стиль ышанлары болгъан сёзлени белгиле

 акъылсыз

 тели;

 телика

 башсыз

***183. Задание {{ 183 }} ТЗ № 227***

Публицистика стильни къауумлары

 жамауат-политика терминле

 илму сезимни билдирген сёзле

 энчи политика терминле

 дипломат терминле

***184. Задание {{ 184 }} ТЗ № 228***

Айтханлыкъгъа, келгенликге дегенча сёзлени болушлукълары бла къуралгъан айланчла, хапарчыны бла аланы арасында башха сёзле болсала, не бла айырыладыла

 точка запятой бла

 эки точка бла

 дефис бла

 запятой бла.

***185. Задание {{ 185 }} ТЗ № 229***

Бийик жютю ташха къонуп тёгерекге ёхтем къарайды тюгюн тазалайды хар ишин этеди. Бу айтымда сыфатла къаллай болгъанларын белгиле.

 къуралгъан сыфат;

 тюз сыфат;

 болжаллы сыфат

***186. Задание {{ 186 }} ТЗ № 230***

Къанкъаз бек таза ариу къанатлыладанды. Кесича таза суу ичеди, ариу суулада жюзеди. Экинчи айтымда таза суу деген сёз тутуш магъанасына кёре къаллайды?

 затчы

 айгъакълаучу

 болумчу

 толтуруучу

***187. Задание {{ 187 }} ТЗ № 231***

Ётдюр деген сёзде зынгырдауукъ, нёгерсиз, сонорлу, жумушакъ, тил аллы, къалтырауукъ къысыкъ тауушну белгиле.

 /т/

 /д/

 /р/

 /тт/

***188. Задание {{ 188 }} ТЗ № 232***

Масхара халда айтылгъан фразеологизмле

 Эшек бузгъа тирелгенлей

 Эшекни къулагъына къобуз сокъгъанлай

 Эшекге мюйюз чыкъгъынчы

 Эшекге къонгуроу такъгъанлай

***189. Задание {{ 189 }} ТЗ № 233***

Нарт сёз халда айтылгъан фразеологизм

 Эшек кёрмеген эл

 Эшекни къулагъына къобуз сокъгъанлай

 Эшек тынчайгъаны элек агъач кётюрмез.

 Эшекге къонгуроу такъгъанлай

***190. Задание {{ 190 }} ТЗ № 234***

Кёз тутхан /жер/. Бу фразеологизмни магъанасы:

 Тюз къатында

 Бек узакъда

 Узакъ болмай

 Адамла болгъан жерде

***191. Задание {{ 191 }} ТЗ № 235***

Быллай айтымланы хапарчысы болмайды, аны ючюн не контекстге, не халгъа таянмай, болсада толу магъананы кёргюзтюп, эркин жюрюйдюле.

 ушакъ кем айтым;

 эллипсис кем айтым

 халгъа кёре кем айтым

 контекстге кёре кем айтым.

***192. Задание {{ 192 }} ТЗ № 236***

Биз орнатхан терекле ариу чакъдыла. Бу айтымда "биз орнатхан" болады:

 сыфат айланч

 этим ат айланч;

 этимсыфат айланч

 бош айгъакълаучу

***193. Задание {{ 193 }} ТЗ № 237***

Айтымда иш къаллай болумгъа таянып этиле эсе да, анга айтадыла:

 халчы болум;

 муратчы болум

 ёлчемчи болум

 шартчы болум

***194. Задание {{ 194 }} ТЗ № 238***

Болумну къуралыу жаны бла ненча къаууму барды

 юч;

 эки;

 бир;

 тёрт.

***195. Задание {{ 195 }} ТЗ № 239***

Иесин сюйсенг, итине сюек бер. Белгиленнген сёз къайсы болушда келеди?

 Иеликчи;

 Бериучю

 Тамамлаучу

 Орунлаучу

***196. Задание {{ 196 }} ТЗ № 240***

Иесиз атланы болуш жалгъауларын айырыгъыз.

 ны, -ну, -ни, -ню

 -а,- е,- на, -не;

 -да, -ден;

 ндан,- нден

***197. Задание {{ 197 }} ТЗ № 241***

Белгилеучу алмашланы табыгъыз

 ким да, не да, къайсы да, хар къайсы

 ким эсе да, не эсе да, не эсе да бир, бирбирле

 бир киши, бир жукъ, киши да, ким да

 кесим, кесинг, кеси, кесибиз

***198. Задание {{ 198 }} ТЗ № 242***

Жалан да иесиз этимлери болгъан тизме

 айтады, тынгылайды

 береди, берирге

 келедиле, келиу

 келген, келирге

***199. Задание {{ 199 }} ТЗ № 243***

Этимни толу жалгъаулары

 -м

 -ма(-ме)

 н,(-ынг, -инг,- унг,- юнг

 -са,- се,- ды,(-ди, -ду, -дю

***200. Задание {{ 200 }} ТЗ № 244***

Ишни этерге онг болгъанын кёргюзтген этим форма:

 къарыулаучу

 къарыуламаучу;

 угъайлаучу

 соруучу

***201. Задание {{ 201 }} ТЗ № 245***

Араш айырма формадагъы этим айтымны къайсы члени болуды

 башчы

 жалан хапарчы

 жалан болум

 хапарчы эм башха члени да

***202. Задание {{ 202 }} ТЗ № 246***

Зорлаучу айырма формадагъы этимни жалгъаулары

 -л (-ыл,- ил,- ул, -юл

 -н (-ын,- ин, -ун,- юн

 -дыр, (-дир, -дур, -дюр

 -гъыз, (-гиз,- гъуз,- гюз

***203. Задание {{ 203 }} ТЗ № 247***

Устаз келгинчи, юйге берилген ишни къайтарайыкъ. Бу айтымда "устаз келгинчи" болады

 этимча

 этимча айланч

 этимсыфат айланч

 этим ат.

***204. Задание {{ 204 }} ТЗ № 248***

Бу сёзле иесиз этимни къайсы къауумуна киредиле?

Окъургъа, жазаргъа, жырларгъа, тинтирге, сюерге.

 инфинитив;

 этимча айланч

 этимсыфат айланч

 этим ат

***205. Задание {{ 205 }} ТЗ № 249***

Къуралыуларына кёре, къарамчы сёзле ненча тюрлю боладыла

 бир

 эки

 юч

 тёрт

***206. Задание {{ 206 }} ТЗ № 250***

Тил алтын ачхыч кибикди илмугъа жол ачады. Бу айтымда жетмеген тыйгъыч белги

 точка бла запятой

 тире

 запятой

 двоеточие

***207. Задание {{ 207 }} ТЗ № 251***

Жаланда айырма даражалары болгъан сыфатланы тизмесин белгилегиз

 къаралдым, кёксюлдюм, саргъылдым, чыммакъ

 гитчерек, уллуракъ, агъыракъ, эм ариу;

 къып-къызыл, чиппе-чий, бек уллу, эм къарыулу

 къап къара, дум къара, дум къаралыкъ, акъсыл

***208. Задание {{ 208 }} ТЗ № 252***

Халаты болгъан тизмени белгилегиз

 жалгъаучу байламла: да, эм, эмда, бла, дагъыда, сора, не, неда

 айырыучу байламла: не…не, неда, бир…бир, огъесе

 къаршылаучу байламла: уа, а, ансы, неда, алай, алай болсада, алай болгъанлыкъгъа

***209. Задание {{ 209 }} ТЗ № 253***

Жыйымдыкъ байламлары болгъан тизме

 а, уа, да, бла, не

 эм, эмда, дагъыда, неда, бла

 нек десек, аны ючюн, аны себепли, не ючюн десенг, алай болса да

 алай болса да, алай болгъаны ючюн, алай болгъанлыкъгъа, эм, уа

***210. Задание {{ 210 }} ТЗ № 254***

Бу берилген айтым къаллайды. Ауругъан этеме деп, бюгюн Ариука школгъа бармай къалды

 байламлы бойсуннган къош айтым;

 байламсыз бойсуннган къош айтым

 байламлы тенг жарашхан къош айтым

 бойсуннган башчы айтымлы къош айтым

***211. Задание {{ 211 }} ТЗ № 255***

Къайсы вариантда тыйгъыч белгиле тюз салыннгандыла эм ангылатылгъандыла.

Алада(1) ким биледи(2) жангы чалгъычыла алыргъа(3) кетген болурла

 1,3 - бир туудукъ членле айырылгъандыла

 1,2 - къош айтымда бош айтымла айырылгъандыла

 1,2 - кийирилген сёз айырылгъанды

 2,3 - этимча айланч айырылгъанды.

***212. Задание {{ 212 }} ТЗ № 256***

Аталгъан айтым болгъан тизмени белгилегиз

 Кюз арты. Жылы. Суула эридиле

 Устаз Алийни беш салып къууандырды

 Айны къол аязынг бла жапмазса

 Китапны келтир. Атлагъыз. Терк кел

***213. Задание {{ 213 }} ТЗ № 257***

Тыйгъыч белгиле тюз салыннган вариатны айырыгъыз.

Халкъ(1) жокъ болмаз ючюн(2) бек алгъа(3) аны тили сакъланыргъа(4) айныргъа керекди.

 1, 2, 3, 4;

 2, 3, 4;

 2, 4;

 1, 2, 4.

***214. Задание {{ 214 }} ТЗ № 258***

Запятой, точка бла запятой, эки точка эм тире

 скобкаланы алларында угъай, аладан сора келеди

 скобкаланы алларында келеди

 скобкаланы алларында, аладан сора да келеди.

***215. Задание {{ 215 }} ТЗ № 259***

Кётюрюучю белги бла соруучу белги жапхан кавычкаланы

 тышларында салынадыла

 ичлеринде салынадыла

***216. Задание {{ 216 }} ТЗ № 260***

Эки неда андан аслам бирге ушагъан бош айтым бойсуннган къош айтымны баш кесегини аллында келсе, аладан сора къаллай тыйгъыч белги салынады?

 точка бла запятой

 тире

 запятой бла тире

 двоеточие.

***217. Задание {{ 217 }} ТЗ № 261***

Айтымда кёп точкала салынадыла

 Сёлешген адам, къымтым эте, айтымны, неда сёзню бёлюпбёлюп айтса, аны бёлюннген жерине

 Айтымны неда аны бир членини магъанасын ангылатыр ючюн.

 Айтымда, бир бири ызындан саналып баргъан затла, магъаналары ачыкъланмай берилселе.

 Цитатаны бир неда талай сёзю жазылмай къалгъанын кёргюзтюр ючюн.

***218. Задание {{ 218 }} ТЗ № 262***

Тенг жарашхан къош айтымны кесеклери, эм деген жалгъаучу байламны болушлугъу бла байлансала, аланы араларында

 запятой салынады

 запятой салынмайды.

***219. Задание {{ 219 }} ТЗ № 263***

Тенг жарашхан къош айтымны кесеклери, араларында да деген жалгъаучу байлам болса, бир бирден

 запятой бла айырыладыла

 запятой салынмайды

***220. Задание {{ 220 }} ТЗ № 264***

Кеслери алларына жюрюмеген, сыфатны айырма даражасын къурап келген кесекчикле къалай жазыладыла

 бирге

 дефис бла

***221. Задание {{ 221 }} ТЗ № 265***

Сёзню ахырындагъы къ, к къысыкъланы алларында ачыкъ таууш болса, ызларындан да аллай таууш келсе, ол къысыкъланы орунуна гъ, г жазыладыла. Бу жорукъгъа бойсунмагъан, эсгертиу сёз.

 келек;

 халкъ

 хакъ

 къонакъ

***222. Задание {{ 222 }} ТЗ № 266***

Эки харбызны бир ууучха сыйындырмазса.

Бу айтым къаллай болгъанын белгилегиз

 белгили иели айтым

 белгисиз иели айтым

 ортакъ иели айтым

 аталгъан айтым

***223. Задание {{ 223 }} ТЗ № 267***

Сёдегей толтуруучусу болгъан айтымны табыгъыз

 Киштик итден къоркъады.

 Ынна манга баппу берди

 Жюнню ичинде таракъ тапдым

 Ариу тюклю кишиуум, ол тюйюлдю къоркъакъчыкъ

***224. Задание {{ 224 }} ТЗ № 268***

Киштик итден къоркъады. Бу айтымда толтуруучу къайсы болушда келеди?

 Иеликчи болуш

 Бериучю болуш

 Орунлаучу болуш

 Башлаучу болуш

***225. Задание {{ 225 }} ТЗ № 269***

Къысыр къаяланы арасын жырып,

Ол автомобиль жолланы салгъанды,

Сыртла бла илипинле чыгъарып,

Кюнлюмлени сабанлагъа бургъанды.

Къ. Къайсын

Бу строфада айланчла къаллайладыла?

 этимсыфат;

 этимча;

 инфинитив;

 сыфат айланч

***226. Задание {{ 226 }} ТЗ № 270***

Бойсуннган сёз бла баш сёз айтымны

 башха-башха членлери боладыла

 бир член боладыла

***227. Задание {{ 227 }} ТЗ № 271***

Жаланда сёз тутушла болуп келген тизмени белгиле.

 салта бла, школ таба

 юйге барады, ары бар;

 сен бла мен, манга игиди

***228. Задание {{ 228 }} ТЗ № 272***

Къайсы тизмеде кёп магъаналы сёзю болгъан сёз тутушла тюбейдиле

 гитче стол, гитче юй

 уллу терек, уллу арбаз

 уллу терек, уллу арбаз;

 китапны бети, адамны бети.

***229. Задание {{ 229 }} ТЗ № 273***

Къайсы тизмеде сёзле "уу" жалгъау бла жазыладыла

 бар…, кел…, эшит

 сюел…, къал…, кет…;

 сор…, ор…, ур…;

 къаз…, жаз…, къур

***230. Задание {{ 230 }} ТЗ № 274***

Кайсы тизмеде сёзле бирге жазыладыла

 уллу(бет), уллу(бурун), кёк(кёз);

 угу(жугу), уллу(гитче), тюрт(мюрт);

 къол(къап), кече(кюн), юч(аякъ

 юч(аякъ), чиппе(чий), кёк(кёзлю

***231. Задание {{ 231 }} ТЗ № 275***

Юйге барады, манга игиди. Бу сёз тутушла бир бирге не амал бла байлашхандыла?

 тагъылыу

 къысылыу

 келишиу

***232. Задание {{ 232 }} ТЗ № 276***

Этимча къайсы соруулагъа жууап этеди

 къалай?

 къайсы

 не эте

 не этип

***233. Задание {{ 233 }} ТЗ № 277***

Къайсы вариантда тыйгъыч белгиле тюз салыннгандыла эм ангылатылгъандыла. Зурият(1) ким биледи(2) бу ишни(3) биз бюгюн(4) бошарыкъ болурбуз.

 1, 3 - этимсыфат айланч айырылгъанды

 1, 3, 4 - бир туудукъ членле айырылгъандыла

 1, 2 - къош айтымлы кесеклери айырылгъандыла

 1, 2 - айланыу эм кийдирилген сёз айырылгъанды

***234. Задание {{ 234 }} ТЗ № 278***

Бу берилген айтым къаллай айтымды? Къайсы вариантда тыйгъыч белгиле тюз салыннгандыла эм ангылатылгъандыла?

Жел жокъду(1) чапыракъла(2) шош тюшедиле(3) бир къауум терекле(4) саргъылдым бет алгъандыла.

 1, 2, 3 - бир туудукъ членле айырылгъандыла;

 1, 3 - байламсыз тенг жарашхан къош айтымны кесеклерин айыргъанды

 1, 4 - бойсуннган къош айтымны кесеклери айырылгъандыла

 2, 4 - этимча айланч айырылгъанды

***235. Задание {{ 235 }} ТЗ № 279***

Къайсы вариантда тыйгъыч белгиле тюз салыннгандыла эм ангылатылгъандыла?

Жашчыкъ(1) чапханын тохтатмай(2) элни аягъына дери(3) барды.

 1, 2 - этимча айланч айырылгъанды

 2, 3 - этимсыфат айланч айырылгъанды

 1, 3 - кийдирилген сёз айырылгъанды

 1, 2 - айырылгъан ачыкълаучу айырылгъанды.

***236. Задание {{ 236 }} ТЗ № 280***

Байламсыз тенг жарашхан къош айтымны белгиле

 Аслан къурулушну инженериди, сен анга тюберге керексе

 Бир жауун жауады, бир кюн тиеди.

 Кимни арбасына минсенг, аны жырын жырла.

 Жашла завода иги ишлейдиле

***237. Задание {{ 237 }} ТЗ № 281***

Къайсы вариантда тыйгъыч белгиле тюз салыннгандыла эм ангылатылгъандыла?

Биз(1) таулула(2) кесибизни ахшы(3) адетлерибизни иги билирге керекбиз.

 1, 3 - этимча айланч айырылгъанды

 2, 3 - этимсыфат айланч айырылгъанды

 1, 2 - кийдирилген сёз айырылгъанды

 1, 2 - айырылгъан ачыкълаучу айырылгъанды

***238. Задание {{ 238 }} ТЗ № 282***

Бу сёзлени къайсында сингармонизмни жоругъу бузулгъанды

 къунажинлерибиз;

 эчкилени;

 сенлай;

 жауларыбызны.

***239. Задание {{ 239 }} ТЗ № 283***

Сёзлени бирча литература тилде айтыуну мадарларына къалай айтадыла?

 орфография;

 пунктуация

 орфоэпия;

 графика.

***240. Задание {{ 240 }} ТЗ № 284***

Къайсы жорукъ терс берилгенди. Басымсыз ачыкъла айтылмайдыла

 Тунакы неда зынгырдауукъ къысыкъ бла сонор къысыкъланы араларында болса.

 Этимни бет жалгъауларында басымсыз ачыкъ

 Ачыкъгъа тауусулгъан сёзден сора басымлы ачыкъгъа башланнган сёз келсе.

 Алдагъы къысыкъ артдагъы къысыкъгъа алышынып келсе.

***241. Задание {{ 241 }} ТЗ № 285***

Ол орус графиканы мурдорунда къарачай-малкъар алфавитни жарашдырып, къарачай-малкъар тилни грамматикасын жазгъанды.

 Орусбийланы Сафаралий;

 Орусбийланы Исмаил

 Энейланы Магомет;

 Алийланы Умар

***242. Задание {{ 242 }} ТЗ № 286***

Болумланы, болгъан ишлени сылтаулары, аланы бир бирлери бла байламлыкълары айтыладыла:

 суратлауда

 ойлауда;

 хапарлауда

 сурат ишлегенде

***243. Задание {{ 243 }} ТЗ № 287***

Элберлени баш илишанлары бериледиле

 баш магъанада

 кёчюу магъанада

***244. Задание {{ 244 }} ТЗ № 288***

Малкъар алфавитде къысыкъланы харфлары ненчады

 24

 26

 23

 25

***245. Задание {{ 245 }} ТЗ № 289***

Болумла кёбюсюнде тилни бу кесеклери боладыла:

 сёзлеуле неда сёдегей болушдагъы атла;

 этимле неда сонгурала

 санаула неда сыфатла

 атла неда алмашла

***246. Задание {{ 246 }} ТЗ № 290***

Берилген текст къаллай стильде жазылгъанды. Нарт сёзле юйретиу магъанасы болгъан, халкъ жарашдыргъан къысха, акъыллы айтылыуладыла. Нарт сёзледе халкъны ниети, тюзлюгю, жашауну эм адамланы юсюнден тюз оюмлары айтыладыла. Нарт сёзлени тюз эм кёчген магъаналары болады

 Суратлау стиль;

 ишчи стиль

 публицистика стиль

 илму стиль

***247. Задание {{ 247 }} ТЗ № 291***

Тилни сёз байлыгъыны юсюнден илму

 морфология

 синтаксис;

 лексикология

 фонетика.

***248. Задание {{ 248 }} ТЗ № 292***

Къыпчакъ къауумгъа кирмеген миллетни белгилегиз.

 къарачай-малкъар

 татар;

 къаракъалпакъ.

***249. Задание {{ 249 }} ТЗ № 293***

Ол 19-чу ёмюрде Бахсан ауузуна келгенди. Малкъар тилни ариулугъуна сейир этип, таулула сёлешген этмейдиле, жырлагъан этедиле дегенди.

 А. С. Пушкин

 М. Ю. Лермонтов

 В. Миллер

 Ф. И. Буслаев

***250. Задание {{ 250 }} ТЗ № 294***

Малкъар тилде ненча ачыкъ таууш барды

 жыйырма беш

 жыйырма алты

 жыйырма жети

 сегиз

***251. Задание {{ 251 }} ТЗ № 295***

Малкъар тилде ачыкъ тауушланы ненча харф белгилейди

 сегиз;

 тогъуз;

 он;

 онбир.

***252. Задание {{ 252 }} ТЗ № 296***

Тоюм деген сёзде ненча харф бла таууш бардыла

 4 харф бла 5 таууш;

 4 харф бла 4 таууш

 5 харф бла 5 таууш

 5 харф бла 6 таууш

***253. Задание {{ 253 }} ТЗ № 297***

[О] къаллай тауушду

 къысыкъ;

 тар;

 базыкъ, эринли эм кенг ачыкъ

***254. Задание {{ 254 }} ТЗ № 298***

[У] къаллай тауушду?

 къысыкъ;

 назик

 базыкъ, эринли эм тар ачыкъ

 кенг

***255. Задание {{ 255 }} ТЗ № 299***

Арбаздагъы, орамдагъы, тауладагъы деген сёзле ненча бёлюмлюдюле

 бир бёлюмлюле

 эки бёлюмлюле

 юч бёлюмлюле

 тёрт белюмлюле

***256. Задание {{ 256 }} ТЗ № 300***

Тауукъ деген сёзде ненча къысыкъ таууш барды

 юч

 эки

 бир

 тёрт

***257. Задание {{ 257 }} ТЗ № 301***

Салкъынлыкъ деген сёзде ненча таууш бла харф бардыла

 9 харф бла 8 таууш

 7 харф бла 7 таууш

 9 харф бла 7 таууш

 7 харф бла 9 таууш

***258. Задание {{ 258 }} ТЗ № 302***

Таматабыз, эгечибиз, отоуубуз деген сезле ненча бёлюмлюдюле

 бир бёлюмлюле

 эки бёлюмлюле

 юч бёлюмлюле;

 тёрт бёлюмлюле

***259. Задание {{ 259 }} ТЗ № 303***

[И] бла [У] къаллай тауушладыла

 къысыкъла

 эринли ачыкъла

 кенгли;

 тар ачыкъла

***260. Задание {{ 260 }} ТЗ № 304***

Туура турушдагъы сёзле бла къаллай этимле байланадыла

 кёчмеучю;

 къош;

 этимча

 кёчюучю

***261. Задание {{ 261 }} ТЗ № 305***

Ыракъ, -рек,- уракъ,-юрек деген жалгъаула сыфатны къайсы даражасын къурайды?

 кемлик;

 айырма

 тюз сыфатла

 тенглешдириу

***262. Задание {{ 262 }} ТЗ № 306***

Эшитилиулери, жазылыулары да бирча болгъан сёзле къаллайладыла

 синонимле

 антонимле

 омонимле;

 диалект сёзле

***263. Задание {{ 263 }} ТЗ № 307***

Къап-къара, чыммакъ деген сыфатла къаллай даражададыла

 кемлик;

 тенглешдириу

 айырма;

 тюз сыфатла

***264. Задание {{ 264 }} ТЗ № 308***

Чабыр, май деген сёзле эски сёзлени къаллай къауумуна киредиле

 неологизмле

 диалект сёзлеге

 историзмлеге

 архаизмле.

***265. Задание {{ 265 }} ТЗ № 309***

Малкъар тил тюрк тиллени къайсы бёлюмюню тюрлюсюдю

 огъуз

 гагаууз;

 караим;

 къыпчакъ.

***266. Задание {{ 266 }} ТЗ № 310***

Космос, луноход деген сёзле къаллай сёзледиле

 архаизмле;

 омонимле

 илму сёзле.

***267. Задание {{ 267 }} ТЗ № 311***

Жазлыкъ деген сёз къаллай кесекледен къуралгъанды

 жалгъауладан

 тамырдан;

 эки сёзден

 тамыр бла жалгъаудан

***268. Задание {{ 268 }} ТЗ № 312***

Къыфца деген сёз къаллай сёздю

 публицистика

 диалект;

 илму сёз

 литература сёз.

***269. Задание {{ 269 }} ТЗ № 313***

Сёз тутуш ненча кесекден къуралады

 терт;

 эки;

 юч;

 беш.

***270. Задание {{ 270 }} ТЗ № 314***

Дууа деген сёз къайсы тилден келгенди

 къыргъыз;

 къумукъ

 ногъай

 арап.

***271. Задание {{ 271 }} ТЗ № 315***

Кёлю бокъланды деген сёз тутуш къаллайды

 этим сёз тутуш

 ат сёз тутуш

 фразеологизм;

 айтым.

***272. Задание {{ 272 }} ТЗ № 316***

Май, чериу, зиндан деген сёзле къаллай сёзледиле

 неологизмле

 усталыкъны белгилеген сёзле

 литература сёзле

 архаизмле.

***273. Задание {{ 273 }} ТЗ № 317***

Къара - акъ, къысха - узун деген сёзле къаллайладыла

 омонимле;

 синонимле

 антонимле

 фразеологизмле.

***274. Задание {{ 274 }} ТЗ № 318***

Башына ат ургъан. - Бу сёз тутуш къаллайды

 айтым

 этим сёз тутушла

 фразеологизм

 къош айтым

***275. Задание {{ 275 }} ТЗ № 319***

Э, и, ю, ё деген ачыкъ тауушла къаллайладыла

 эринсизле

 эринлиле;

 жумушакъла;

 назикле.

***276. Задание {{ 276 }} ТЗ № 320***

Сонгурала, байламла, кесекчикле тилни къаллай кесеклеридиле

 баш кесеклери

 сезлеу;

 этимча;

 болушлукъчу кесеклери

***277. Задание {{ 277 }} ТЗ № 321***

Санаула ненча къауумгъа юлешинедиле

 юч;

 тёрт

 беш;

 эки.

***278. Задание {{ 278 }} ТЗ № 322***

Алмашла айтымны къаллай членлери боладыла

 хапарчы;

 башчы

 толтуруучу

 огъесе барысыдамы

***279. Задание {{ 279 }} ТЗ № 323***

Тышы, къаты, аягъы, тюбю деген сёзле тилни къаллай кесгине саналадыла?

 байлаула

 междометие;

 синонимле;

 сонгура атла

***280. Задание {{ 280 }} ТЗ № 324***

.- шар,- шер деген жалгъаула санауну къайсы тюрлюсюн белгилейдиле

 тизгинчи;

 къауумлаучу

 тюз санау

 юлюшчю

***281. Задание {{ 281 }} ТЗ № 325***

Эшик тынч ачылды.- деген айтымда этим къайсы айырмадады

 араш

 къайтыучу

 къысыучу

 зорлаучу

***282. Задание {{ 282 }} ТЗ № 326***

.- Са,-се деген жалгъаула этимни къайсы турушун къурайдыла

 тура;

 шарт;

 буйрукъчу

 ыразычы.

***283. Задание {{ 283 }} ТЗ № 327***

Нёгерими дерслик китабы жангыды деген айтымда хапарчы тилни къайсы кесегинден къуралгъанды

 ат;

 сыфат

 сёзлеу

 алмаш.

***284. Задание {{ 284 }} ТЗ № 328***

. Акъ къой, узун жилян, омакъ китаб деген сёз тутушла къаллайладыла

 болумчула

 затчыла

 толтуруучула.

***285. Задание {{ 285 }} ТЗ № 329***

Сап-сары, эм бийик, чыммакъ деген сыфатла къайсы даражададыла

 кемлик

 тенглешдириу

 тюз сыфат

 айырма.

***286. Задание {{ 286 }} ТЗ № 330***

Алий таугъа къарады. Хусей элде жашайды. - Бу айтымлада таугъа къарады, элде жашайды деген сёзле къаллай байланыудадыла

 келишиу

 къысылыу

 тенг жарашыу

 тагъылыу.

***287. Задание {{ 287 }} ТЗ № 331***

Мен муну сют башха ушатханма. - Бу айтымда сют башха деген сёз къаллай сёздю

 бош;

 къош;

 айланч

 жарашхан.

***288. Задание {{ 288 }} ТЗ № 332***

Айтымда хапарчы неден къуралады

 атдан

 этимден

 сыфатдан;

 барысындан да

***289. Задание {{ 646 }} ТЗ № 506***

Текстни стилин белгилегиз.

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну

Бегими

1.Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосу бегим этеди: Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну Бюджет системагъа файдала жыйыуну жалчытыу, финансла, бюджет эм налогла бла байламлы жорукъла къалай сакъланнганларына контроль этиу жаны бла комиссиясыны юсюнден Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну 2006 жылда 27-чи июльда чыгъарылгъан 196 ПП номерли бегими бла къабыл этилген Болумуну 4-чю пунктуну онекинчи абзацы кючюн тас этгеннге санап, тюрлениуле киийрирге.

2.Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну Бюджет системагъа файдала жыйыуну жалчытыу, финансла, бюджет эм налогла бла байламлы жорукъла къалай сакъланнганларына контроль этиу жаны бла комиссияны къабыл кёрюрге.

 сёлешиу стиль

 ишчи стиль

 публицистика стиль

 литература стиль

***290. Задание {{ 647 }} ТЗ № 507***

Сегизинчи айтымда тюрсюнню кёргюзтген сыфатны тенглешдириу даражада жазыгъыз.

1)Кюн ачы къызыуун кесини юсюнден сел этген эди. 2)Жер да, кём-кёк кийимин кесини юсюнден тешип, сары дарийге чёргеленнгенди. 3)Суула да, ёкюргенлерин къоюп, сабыр эжиуге киргендиле. 4)Къойчула да къой къыркъыргъа ёзенлеге саркъадыла. 5)Тереклени да сары кирпиклери къыстау тюшедиле. 6)Ожакъладан да къара булутла бурулуп-бурулуп чыгъа башлагъандыла. 7)Сабийле бла азыу тишлери тюшген къартла сыгын отну тёгеригине кириш тартып олтурадыла.8)Кёк булутла кёкню терен тенгизинде къайыкъла тенгизледе жюзгенча жюзедиле.

*Правильные варианты ответа:* кёксюл;

***291. Задание {{ 648 }} ТЗ № 508***

2),3),4) айтымланы хапарчылары тилни къайсы кесегинден къуралгъандыла?

1)Жилек кёпжыллыкъ кырдык битимди. 2)Бийиклиги 15-20 сантиметрди, тамырлары къысхаладыла, кёпдюле, узундула, хар чапырагъы ючге бёлюнюпдю, жумуртха формалыды, къыйырлары хырезледиле. 3)Гюллери уллуладыла, акъдыла. 4)Жемишлери уллула тюйюлдюле, къып-къызылладыла, ариу ийислиледиле.

*Правильные варианты ответа:* сыфат;

***292. Задание {{ 649 }} ТЗ № 509***

Бу сёз къауумладан битеу тюрк (тюрк тиллени къыпчакъ юйюрюнде тюбеген) сёзле къайсылары болгъанларын белгилегиз.

 чибижи, будай, нарт, жомакъ, батыр

 радио, китап, школ, университет

 баш, бет, кёз, ит, къабан, айыу, эшек

***293. Задание {{ 650 }} ТЗ № 510***

Берилген сёз тутушладан омографланы белгилегиз.

 жаулукъ къысды - жаулукъ этди

 атабыз келди - ушкок атабыз

 ай бошалды - ай туманнга батды

 кёк кюкюреди - кёк чыкъды

***294. Задание {{ 651 }} ТЗ № 511***

Антоним тизгин къуралады.

 тилни эки болушлукъчу кесегинден

 тилни бир энчи кесегинден

 тилни энчи эм болушлукъчу кесегинден

 тилни эки энчи кесегинден

***295. Задание {{ 652 }} ТЗ № 512***

Берилген сёз къауумладан къарачайлыла жюрютюп, малкъарлыла уа жюрютмейдиле.

 эмен, къайын, тал, чинар, чертлеуюк

 зынтхы, арпа, будай, къара будай

 дефтер, къалам, жазыу, хаманда, дайым

 шекер, мерекеп, жангур, тамал, миз

***296. Задание {{ 653 }} ТЗ № 513***

Этимни къарыулаучу формаларындан къуралгъан антоним тизгинди.

 ишлеген-солугъан, соргъан-айтхан, келген-кетген

 таный-танымай, ача-жаба, кесе-жона

 алал-берал, минал-тюшал, олтурал-турал

 аллай антоним тизгин жокъду

***297. Задание {{ 654 }} ТЗ № 514***

Айтымны баш шартлары быладыла.

 ахыр интонация

 хапарчылыкъ

 басым

 къарамчылыкъ

***298. Задание {{ 655 }} ТЗ № 515***

Сны4 + Э деген юлгю бла къуралгъан сёз тутушлада байланыуну тюрлюсю.

 къысылыу

 тагъылыу

 келишиу

 чалышыу

***299. Задание {{ 656 }} ТЗ № 516***

2-чи изафетни юлгюсю бла къуралгъан сёз тутушлада байланыуну тюрлюсю.

 келишиу

 тагъылыу

 къысылыу

 чалышыу

***300. Задание {{ 657 }} ТЗ № 517***

Жазмада хайырланылыучу битеу белгилеге (харфлагъа, тыйгъыч белгилеге, апострофха эм басымны билдирген белгиге)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дейдиле.

*Правильные варианты ответа:* графика;

***301. Задание {{ 658 }} ТЗ № 518***

Магъана эм грамматика жаны бла бир бирлери бла байламы болгъан талай (неда кёп) айтымгъа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дейдиле.

*Правильные варианты ответа:* текст;

***302. Задание {{ 659 }} ТЗ № 519***

Тилни бир кесегинден болуп, тамырлары бир, эшитилиулери, жазылыулары да бирге жууукъ, магъаналары уа башха болгъан сёзлеге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дейдиле.

*Правильные варианты ответа:* паронимле;

***303. Задание {{ 660 }} ТЗ № 520***

Айтымда адамны кимге айланып сёлешгенин кёргюзтген бир неда талай сёзге\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дейдиле.

*Правильные варианты ответа:* айланыу;

***304. Задание {{ 661 }} ТЗ № 521***

Аууздан чыкъгъан хауаны бир уруму бла айтылгъан бир неда талай тауушха сёзню\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дейдиле.

*Правильные варианты ответа:* бёлюмю;

***305. Задание {{ 662 }} ТЗ № 522***

Текстни стилин белгилегиз.

Ол кюнден сора Харунну юйюнде сабий таууш эшитилмеди. Назирни, Аныуарны, Марзиятны да мудах ауазлары юйден чыгъып кетдиле. Ат арба, жаз башыны боз туманын жыра, аланы ючюсюн да узакъгъа алып кетди. Назир, ортакъ эшекчигин жегип, отуннга тебирегенде, суу боюнуна жууунургъа баргъанда да ызындан айырылмаучу къуртакъулакъ Парий, окъ тийгенча, сынсый, жортууун тохтатмагъанлай, арбаны ызындан баргъанлай турду. Харун ызындан жетип, таякъ бла серемегенде да, алгъа барыуун тохтатмады Парий. Сора Харун, арба башчыдан болушлукъ тиледи, итин юйге къайтарыргъа, ол арбаздан кетсе, юйюне бир уллу палах келликча, ансыз жашау эталмазлыкъча.

 сёлешиу стиль

 публицистика стиль

 литература стиль

 ишчи стиль

**Методика**

***306. Задание {{ 289 }} ТЗ № 479***

Билим бериу бла байламлы бек баш документ къайсыды

 окъуу программа

 къырал стандарт

 билим бериуню концепциясы

 дерс китапла.

***307. Задание {{ 290 }} ТЗ № 480***

Устазны ишинде къалгъан къагъытларын жарашдырырча документ буду

 дерс китапла

 школ программа;

 методика пособияла

 къырал стандарт

***308. Задание {{ 291 }} ТЗ № 481***

Школ программа неге кере жарашдырылады

 дерс китаплагъа

 методика болушлукълагъа

 билим бериуню концепциясына

 къырал стандартха

***309. Задание {{ 292 }} ТЗ № 482***

Устазны календарь планы неге кере жарашдырылады

 методика болушлукъгъа

 дерс китапха

 школ программагъа

 къырал стандартха

***310. Задание {{ 293 }} ТЗ № 483***

Ансыз устазгъа дерсге кирирге жарамагъан документ къайсыды

 календарь план;

 дерс план

 дерс китап

 школ программа

***311. Задание {{ 294 }} ТЗ № 484***

Школ практикадан дерсле кебюсюнде къайсы формада бардырыладыла

 жангы дерсча

 зачет алгъанча

 терели дерсча;

 практикумлача.

***312. Задание {{ 295 }} ТЗ № 485***

Тёрели дерсле къаллай элементледен къураладыла

 озгъан материалны соруу

 жангы материалны ангылатыу

 жангы материалны бегитиу

 барысы да.

***313. Задание {{ 296 }} ТЗ № 486***

Тёрели дерследе бек магъаналы кесегине къайсы саналады

 озгъан материалны соруу

 жангы материалны бегитиу

 жангы материалны ангылатыу

 юйге дерс бериу

***314. Задание {{ 297 }} ТЗ № 487***

Тёреде дерсни материалларындан къайсы элементге кеп заман къоратылыргъа керекди?

 озгъан дерсни сорургъа

 жангы дерсни бегитирге;

 жангы дерсни ангылатыргъа

 юйге дерс берирге

***315. Задание {{ 298 }} ТЗ № 488***

Окъуу методланы бек тынчына къайсы саналады

 эвристика метод

 излеу метод

 проблема метод

 репродукция метод

***316. Задание {{ 299 }} ТЗ № 489***

Методладан сабийни кеси акъылын тохташдырырча бек болушханлары къайсыды?

 репродуктив метод;

 эвристика метод

 проблема метод

 излеу метод

***317. Задание {{ 300 }} ТЗ № 490***

Школда методика биригиуле къаллай принцип бла къураладыла?

 устазлыкъ сынауларына кере

 алгъан саугъаларына кере

 устазлыкъ усталыгъына кере

 билим даражасына кере

***318. Задание {{ 301 }} ТЗ № 491***

Дерсге хазырланнганда планконспект жазаргъа борчлу болгъан устаз къайсыды?

 сынаулу устаз

 саугъалы устаз

 жаш устаз

 барысы да

***319. Задание {{ 302 }} ТЗ № 492***

Литература чыгъармалагъа анализ этгенде, аны бек магъаналы кесеги буду:

 чыгъарманы сюжетин ызлау;

 чыгъарманы сыфат системасын айтыу

 чыгъарманы тилин тинтиу

 чыгъарманы ниет магъанасын тохташдырыу.

***320. Задание {{ 303 }} ТЗ № 493***

Литератураны теориясындан материалла къайсы класслада берилмейдиле

 ууакъ классда

 орта классда

 абадан классда;

 классланы барысында да.

***321. Задание {{ 304 }} ТЗ № 494***

Окъууну процессин къурайды

 методла бла амалла;

 окъутууну мадарлары

 окъуучула бла устазны бирге этген ишлери

 окъутуу эм багъа бичиу методла

***322. Задание {{ 305 }} ТЗ № 495***

Методиканы предметин къурайды

 окъутууну методлары;

 окъутууну мадарлары

 окъууну мураты

 окъууну процесси

***323. Задание {{ 306 }} ТЗ № 496***

Дерс китапны соруулары бла ишлери болгъан практика кесеклерине былай айтадыла:

 методика амаллары

 методика мадарлары

 методика аппараты;

 тилни теориясы.

***324. Задание {{ 307 }} ТЗ № 497***

Устаз этмей къояргъа эркинлиги болмагъан методла быладыла

 методика амалла;

 методика экспериментле

 дидактика принципле

 диагностика методла

***325. Задание {{ 308 }} ТЗ № 498***

Окъутууну мадарларына была киредиле:

 эксперимент салыу

 диагностика бардырыу

 окъуу китапла

 тинтиу иш бардырыу

***326. Задание {{ 309 }} ТЗ № 499***

Устазгъа керекли илмуланы санына бу киреди

 психология;

 кибернетика

 космонавтика

 инженерия

***327. Задание {{ 310 }} ТЗ № 500***

Билим бериуден къырал стандарт бу затха таянып этиледи

 окъуу программагъа

 билим бериу концепциягъа

 окъуу китаплагъа;

 методика болушлукълагъа

***328. Задание {{ 311 }} ТЗ № 501***

Дерс планда быллай элемент барды

 озгъан дерсни соруу

 жангы дерсни ангылатыу

 жангы дерсни бегитиу

 барысыда.

***329. Задание {{ 312 }} ТЗ № 502***

Школ программаны быллай кесеги барды

 программаны ал сёзю

 программаны кеси

 къошумла

 барысыда.

***330. Задание {{ 313 }} ТЗ № 503***

Дерс китапны методика аппаратына была киредиле

 темаланы соруулары

 темалагъа ишле

 темагъа къошакъ информация

 барысыда.

***331. Задание {{ 314 }} ТЗ № 504***

Устазны дерс планына бу къарайды:

 директор;

 завуч;

 устаз;

 ата-анала

***332. Задание {{ 315 }} ТЗ № 505***

Школда методика биригиу бу кезиуледе жыйылады:

 четвертьден бир

 ыйыкъдан бир;

 айдан бир

 окъуу жылда бир.