**Малкъар тилден бла литературадан олимпиада ишле**

**Задания**

**10-чу класс**

1. Сёзлерини барысы да айырма даражада келген сыфат тизгин къайсыды?

1) чиммакъ, акъсыл, къарамашакъ

2) кём-кёк, дум къара, чуу ала

3) къып-къызыл, моргъулдум, жап-жашил

4) къарасыман, къызыл-мор, бек ариу

**2.** Китабынгы окъу, романынгы жаз, журтунгу сюй деген сёз тутушлада бойсуннган сёзле къайсы формададыла?

1) баш болушну формасында

2) иеликчи болушну формасында

3) тамамлаучу болушну формасында

4) бериучю болушну формасында

**3.** *Алтын аякъ бла суу ич* деген фразеологизмни магъанасына къайсы ангылатыу келишеди?

1) жашаулу бол

2) насыплы бол

3) намыслы бол

4) билимли бол

**4.** *Баш (голова)* деген сёзге къаллай сёз къураучу жалгъаула къошулургъа боллукъдула?

1) -лам, -ха

2) -чы, -лыкъ, -лы

3) -макъ, -такъ

4) -ла, -сын

**5.** *Жютюкёз* деген сёзню синоними къайсыды?

1) укукёз

2) танакёз

3) бёрюкёз

4) макъакёз

**6.** *Акъ* деген сыфатны даража формаларын жаз.

**7.** *Журтунгу сюй, аладан ал, бичен жый, атанг бла жаша* деген сёз тутушла магъана жаны бла къаллайладыла?

1) затчы сёз тутушла

2) айгъакълаучу сёз тутушла

3) болумчу сёз тутушла

4) къош сёз тутушла

**8.** *Ёлейим, ол тюз айтады* деген айтымны кийдирилген члени магъана эм форма жаны бла къаллайды?

1) тилекчи кийдирилген сёз

2) антчы кийдирилген сёз

3) антчы кийдирилген айтым

4) тилекчи кийдирилген айтым

**9.** *Бир…бир, не…не, къайда…къайда* деген байламла къаллайладыла?

1) тенг жарашдырыучула

2) айырыучула

3) жалгъаучула

4) къаршылаучула

**10.** Бу айтымны къаллай айтым болгъанын айтыгъыз, жетмеген тыйгъыч белгилерин салыгъыз. Тыйгъыч белгилени не себеп бла салгъаныгъызны ангылатыгъыз.

Танг ата башлагъанды болсада алыкъа ийнегин сауаргъа чыкъгъан да жокъду ишге баргъан да эсленмейди

**11.** Табийгъатда болмагъан кючле бла байламлы хапарлада, мифледе айтылыучу жигитле быладыла.

а) айыу, тюлкю, къой, уку

б) бёрю, кукук, кирпи, къаргъа

в) обур, шайтан, жин, алмосту, агъач киши, юй иеси

**12.** «Палах келгенде», «Палах, жарча, оюлду юсюбюзге…», «Урушну бушууу жюрегимде» - деген чыгъармаланы белгили малкъар жазыучу **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** жазгъанды.

1) Мёчюланы К.

2) Кациланы Х.

3) Къулийланы Къ.

4) Гртуланы Б.

**13.** Генерал къаралып келгенди,

Сюймейин, боюн салып,

Къалгъан аскерин бергенди,

Къырдырмаз ниет алып.

Юч кечени эм юч кюнню

Турду Берлин бушууда,

Ючжюз мингденаслам аскер

Жоюлду деп къуршоуда.

**Чыгъарманы аты -** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Чыгъарманы автору -** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**14.**

Кёп ачыу, къыйынлыкъ да сынай келди,

Ол кюнден уллуижарсыуу болмады:

Кесинден эсе сюйген жашы ёлдю!

Алай Харун ол кюн да жилямады!

**Чыгъарманы аты - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Чыгъарманы автору - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**15. Берилген элберле бла нарт сёзледе магъанасы бла келишген сёзлени табып жазыгъыз.**

а) От анасына къарачайлыла бла малкъарлыла мажюсю заманда былай айтып болгъандыла.

а) Озай

б) Тепена

в) Шертмен

г) Мамметир

б) Къатынынг аман болса – къонагъынг кетер, Жашынг аман болса - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кетер.

в) Таудан-тюзден жыйылама, минг тешикге къуюлама,

Мени чайкъап ашайдыла, мени махтап жашайдыла. Ол неди?

г) Къарт анамы къараууз уну: Не как болмаз, не гыржын болмаз. Ол неди?

д) Четен толу жюнюм: Не къолума алалмайма, Не билезлик эталмайма. Сёз нени юсюнден барады?

е) Шуёхунг \_\_\_\_\_\_\_ эсе да – азды, Жауунг бир эсе да – кёпдю.

**16.** Терезеге мудах къарайды, жукъгъа

Эс бурмайын жата, бутсуз комиссар,

Тышында терезе ауузу тырхыкга,

Къыш келди дей, тюшеди биринчи къар.

Биз шош жатабыз терезе аллында.

Палатада – шошлукъ, тютюнсюк да бар.

Алай, тынчлыкъ табалмайды ол мында –

Атлы аскерчи шуёхум комиссар.

***Чыгъарманы аты -***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Чыгъарманы автору*** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**17**. Каракай бушуулу къадары болгъан адамды, - атасындан, къарындашларындан да кечгинлик излеп айланнган. Алай туугъан жерини бла ахлуларыны аллында борчундан къачханнга кечгинлик жокъду.

а) «Акъ гыранча»

б) «Къызгъыл кырдыкла»

в) «Юзюлген минчакъла»

г) «Эрирей»

**18.** **Чыгъармала бла аланы авторларын келишдирип стрелкала бла кёргюзтюгюз.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. «Къарылгъашчыкъ уя ишлейди» | Макытланы Сафар |
| 2. «Батыр Якъуб» | Къулийланы Къайсын |
| 3. «Темирбекни дерти» | Отарланы Керим |
| 4. «Урушну бушууу жюрегимде» | Кациланы Хабу |

**19.** Шынтагы юзюкча, къарала кёкде,

Батыш таба барадыла зурнукла.

Жокъдула кёкде комендантла, чекле.

Ала хапар билмейдиле зорлукъдан.

Туудукъларына бийик жолла ача,

Къоркъмай баргъанда да окъдан, тузакъдан,

Зурнукла ачы жарсыйдыла, ачы,

Туугъан жерни кюсегенде узакъдан.

***Чыгъарманы аты - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Чыгъарманы автору - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**20. «Мени муратым….» деген темагъа нарт сёзлени да хайырлана, кёлден жазма жазыгъыз. Айтхан оюмунгу кючлер ючюн нарт сёзле, назмула хайырлана жаз (120-150 сёз).**

**РЕШЕНИЯ**

**Время отводимое на выполнение работы - 2 часа**

**Малкъар тилден бла литературадан олимпиада ишле**

**10 кл.**

1. Сёзлерини барысы да айырма даражада келген сыфат тизгин къайсыды?

1) чиммакъ, акъсыл, къарамашакъ

2) + **кём-кёк, дум къара, чуу ала**

3) къып-къызыл, моргъулдум, жап-жашил

4) къарасыман, къызыл-мор, бек ариу

2. Китабынгы окъу, романынгы жаз, журтунгу сюй деген сёз тутушлада бойсуннган сёзле къайсы формададыла?

1) баш болушну формасында

2) иеликчи болушну формасында

3) + **тамамлаучу болушну формасында**

4) бериучю болушну формасында

3. *Алтын аякъ бла суу ич* деген фразеологизмни магъанасына къайсы ангылатыу келишеди?

1) жашаулу бол

2) + **насыплы бол**

3) намыслы бол

4) билимли бол

4. *Баш (голова)* деген сёзге къаллай сёз къураучу жалгъаула къошулургъа боллукъдула?

1) -лам, -ха

2) + **-чы, -лыкъ, -лы**

3) -макъ, -такъ

4) -ла, -сын

5. *Жютюкёз* деген сёзню синоними къайсыды?

1) укукёз

2) танакёз

3) + **бёрюкёз**

4) макъакёз

6. *Акъ* деген сыфатны даража формаларын жаз.

Акъ – баш формасы; акъсыл – кемлик даража; агъыракъ – тенглешдириу даража; чыммакъ – айырма даража.

7. *Журтунгу сюй, аладан ал, бичен жый, атанг бла жаша* деген сёз тутушла магъана жаны бла къаллайладыла?

1) + **затчы сёз тутушла**

2) айгъакълаучу сёз тутушла

3) болумчу сёз тутушла

4) къош сёз тутушла

**8.** *Ёлейим, ол тюз айтады* деген айтымны кийдирилген члени магъана эм форма жаны бла къаллайды?

1) тилекчи кийдирилген сёз

2) антчы кийдирилген сёз

3) + **антчы кийдирилген айтым**

4) тилекчи кийдирилген айтым

**9.** *Бир…бир, не…не, къайда…къайда* деген байламла къаллайладыла?

1) тенг жарашдырыучула

2) + **айырыучула**

3) жалгъаучула

4) къаршылаучула

**10.** Бу айтымны къаллай айтым болгъанын, кесеклери къалай байланнганларын айтыгъыз, жетмеген тыйгъыч белгилерин салыгъыз. Тыйгъыч белгилени не себеп бла салгъаныгъызны ангылатыгъыз.

Танг ата башлагъанды болсада алыкъа ийнегин сауаргъа чыкъгъан да жокъду ишге баргъан да эсленмейди

Бу айтым байламлы тенг жарашхан къош айтымды, кеси да юч кесекден къуралады. Айтымны биринчи кесеги ызындан келген кесеклери бла **болсада** деген къаршылаучу байламны болушлугъу бла байланады. Экинчи эм ючюнчю кесеклерини байланыуларына **да** деген жалгъаучу байлам себеплик этеди. Тенг жарашхан къош айтымны кесеклери бир бирге къаршылаучу байламланы болушлукълары бла жалгъансала, аланы араларына запятой салынады. Тенг жарашхан къош айтымны кесеклери, араларында да деген байлам келсе, пауза этилгенине кёре, бир бирден запятой бла айырыладыла. Айтым хапарлаучу болгъаны себепли, ахырында точка салынады.

**11.** Табийгъатда болмагъан кючле бла байламлы хапарлада, мифледе айтылыучу жигитле быладыла.

а) айыу, тюлкю, къой, уку

б) бёрю, кукук, кирпи, къаргъа

**в) обур, шайтан, жин, алмосту, агъач киши, юй иеси**

**12.** «Палах келгенде», «Палах, жарча, оюлду юсюбюзге…», «Урушну бушууу жюрегимде» - деген чыгъармаланы белгили малкъар жазыучу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_жазгъанды.

1) Мёчюланы К.

2) Кациланы Х.

**3) Къулийланы Къ.**

4) Гртуланы Б.

**13.** Генерал къаралып келгенди,

Сюймейин, боюн салып,

Къалгъан аскерин бергенди,

Къырдырмаз ниет алып.

Юч кечени эм юч кюнню

Турду Берлин бушууда,

Ючжюз мингденаслам аскер

Жоюлду деп къуршоуда.

Чыгъарманы аты **- «Тёрт шахар»**

Чыгъарманы автору – **Гуртуланы Берт**

**14.**

Кёп ачыу, къыйынлыкъ да сынай келди,

Ол кюнден уллуижарсыуу болмады:

Кесинден эсе сюйген жашы ёлдю!

Алай Харун ол кюн да жилямады!

Чыгъарманы аты – **«Осуят»**

Чыгъарманы автору **– Къулийланы Къайсын**

**15. Берилген элберле бла нарт сёзледе магъанасы бла келишген сёзлени табып жазыгъыз.**

а) От анасына къарачайлыла бла малкъарлыла мажюсю заманда былай айтып болгъандыла.

а) Озай

**б) Тепена**

в) Шертмен

г) Мамметир

б) Къатынынг аман болса – къонагъынг кетер, Жашынг аман болса - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кетер.  **(насыбынг)**

в) Таудан-тюзден жыйылама, минг тешикге къуюлама,

Мени чайкъап ашайдыла, мени махтап жашайдыла. Ол неди? **(бал)**

г) Къарт анамы къараууз уну: Не как болмаз, не гыржын болмаз. Ол неди? **(къуут)**

д) Четен толу жюнюм: Не къолума алалмайма, Не билезлик эталмайма. Сёз нени юсюнден барады? **(туман)**

е) Шуёхунг \_\_\_\_\_\_\_ эсе да – азды, Жауунг бир эсе да – кёпдю.  **(минг)**

16. Терезеге мудах къарайды, жукъгъа

Эс бурмайын жата, бутсуз комиссар,

Тышында терезе ауузу тырхыкга,

Къыш келди дей, тюшеди биринчи къар.

Биз шош жатабыз терезе аллында.

Палатада – шошлукъ, тютюнсюк да бар.

Алай, тынчлыкъ табалмайды ол мында –

Атлы аскерчи шуёхум комиссар.

***Чыгъарманы аты -***  **«Жаралы комиссар»**

***Чыгъарманы автору*** - **Отарланы Керим**

17. Каракай бушуулу къадары болгъан адамды, - атасындан, къарындашларындан да кечгинлик излеп айланнган. Алай туугъан жерини бла ахлуларыны аллында борчундан къачханнга кечгинлик жокъду.

а) «Акъ гыранча»

**б) «Къызгъыл кырдыкла»**

в) «Юзюлген минчакъла»

г) «Эрирей»

**18.** **Чыгъармала бла аланы авторларын келишдирип стрелкала бла кёргюзтюгюз.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. «Къарылгъашчыкъ уя ишлейди» | 2. Макытланы Сафар |
| 2. «Батыр Якъуб» | 4. Къулийланы Къайсын |
| 3. «Темирбекни дерти» | 1. Отарланы Керим |
| 4. «Урушну бушууу жюрегимде» | 3. Кациланы Хабу |

**19.** Шынтагы юзюкча, къарала кёкде,

Батыш таба барадыла зурнукла.

Жокъдула кёкде комендантла, чекле.

Ала хапар билмейдиле зорлукъдан.

Туудукъларына бийик жолла ача,

Къоркъмай баргъанда да окъдан, тузакъдан,

Зурнукла ачы жарсыйдыла, ачы,

Туугъан жерни кюсегенде узакъдан.

***Чыгъарманы аты -* «Зурнукла къайтырла)**

***Чыгъарманы автору -* Отарланы Керим**

**20. «Мени муратым…» деген темагъа нарт сёзлени да хайырлана, кёлден жазма жазыгъыз. Айтхан оюмунгу кючлер ючюн нарт сёзле, назмула хайырлана жаз (120-150 сёз).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **Итого** |
| балл | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 100 |