**Малкъар тилден бла литературадан олимпиада ишле**

**Задания**

**8-чи класс**

**1.** Малкъар тилде кёчюучю этимле сёзню къайсы болушну формасына салдырадыла?

1) баш болушну

2) иеликчи болушну

3) бериучю болушну

4) тамамлаучу болушну

5) орунлаучу болушну

6) башлаучу болушну

**2.** *Ишлемеген тишлемез* деген айтымда белгиленнген сёз этимни къайсы иесиз формасындады?

1) этимсыфат

2)  этимча

3) этим ат

4) инфинитив(этимни белгисиз формасы)

**3.** *–ма/-ме, -м, -быз/-биз, -к/-къ* жалгъаула этимлени къайсы бетлерин къурайдыла?

1) 1-чи бетни

2) 2-чи бетни

3) 3-чю бетни

4) барын да

**4.** *Адамла къатында сабийинги махтама* деген айтымда этим къайсы формадады?

1) къарыулаучу

2) угъайлаучу

3) къарыуламаучу

4) соруучу

**5.** *Ахшы жашау къуралды, окъуугъа, билимге жол ачылды* деген айтымда этимле къайсы айырмададыла?

1) араш

2) къысыучу

3) зорлаучу

4) къайтыучу

**6.** *Танг атмайма десе да, кюн къоярыкъ тюйюлдю* деген айтымда белгиленген сёз къайсы турушдады?

1) туура

2) буйрукъчу

3) ыразычы

4)  шарт

**7.** *Жазны ишин кюз билдирир, алдамайын, тюз билдирир* деген айтымда белгиленнген этимле къайсы заманда келедиле?

1) бусагъат

2) озгъан

3) боллукъ

**8.** *Амма жашауну хар ишине бюсюрерге, хар такъыйкъасына да къууаныргъа сюеди* деген айтымда белгиленнген этимле къайсы иесиз формададыла?

1) этимча

2) этимсыфат

3) инфинитив (белгисиз форма)

4) этим ат

**9.** *Кесин сюйген итлик этер, эллин сюйген жигитлик этер* деген айтымда этимни къайсы иесиз формасыны айланчлары келедиле?

1) этимча айланч

2) этимсыфат айланч

3) инфинитив айланч

4) этим ат айланч

**10.** *Эм, да, бла, дагъыда* деген тенг жарашдырыучу байламла магъаналарына кёре къаллайладыла?

1) айырыучу

2) жалгъаучу

3) къаршчы

4) барысы да

**11**. - Кюн ахшы болсун, - деди, - эй, нарт уланла!

Жел къатыш жетдиле зылдыла, боранла,

- Ой сау бол, сау кел, жууукъ бол, алан!

Бурулмайын кетме, эй, жигит улан!

Къайта барсанг санга болур алгъышла,

Алай озуп кетсенг, жетер къаргъышла.

- Айтханынг тёреди, къайтмай болмаз,

Нартланы адетин бузуу жарамаз.

Атыны жюгенин сермеп тутдула,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_жерге тюшгенде ташла сындыла

Бу нарт таурухланы биринден алыннган юзюкню баш жигитини атын тизмеде берилген атладан сайлап, жазыгъыз.

а) Сибилчи

б) Рачыкъау

в) Ёрюзмек

д) Созукку

**12.** **Бу юзюкде аты айтылгъан нарт кимди?**

– Ай гяуур, \_\_\_\_\_\_\_\_, керти да ит \_\_\_\_\_\_,

Ахыратда тонгузла кют, сен, \_\_\_\_\_\_\_\_\_!

Сени кишилигинги мен билгенме,

Аны ючюн, салып, санга келгенме.

Кюндюз болса, багушлада жатаса,

Кече болса, бешкъарышла сатаса.

Къарнынга жарашхан бир аш кхапмайса,

Кёлюнге жарагъан бир ат тапмайса.

а) Шырдан

б) Рачыкъау

в) Нёгер

г) Бёдене

**13.** Малкъар жарыкъландырыучуладан бири, кесини ишин аскер къуллукъдан башлагъанды. Ол, Александровскийде кадетлени хазырлагъан окъуу юйде окъуй тургъанлай, Константинопольда артиллерия училищеге кёчюрюледи, ызы бла уа окъууун Михайловск деген шахарда бардырады. Окъууну бошагъандан сора, Владикавказда артиллерия бригадада офицер даражада къуллукъ этеди. Аскер-юрист академияны бошагъандан сора уа, Тифлис шахарны баш прокуроруну экинчиси болуп ишлейди. Алай ол къуллукъда кёп ишлемегенди. Аны тюз алетлилигин таматалары жаратмагъанларын ангылап, прокурорлукъну къоюп, ёкюллюк ишни сайлап, Владикавказда тохташады.

Бу юзюкде сёз\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ юсюнден барады.

а) Абайланы Солтанбекни

б) Шаханланы Басиятны

в) Абайланы Мисостну

г) Кърымшаухалланы Исламны

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

а) Бир ёгюзюм барды да, Бойнун бурмай, суу ичмейди**.**

б) Мени тенгли. бир адам, Къалайгъа барсам да, Ызымдан жюрюйдю.

в) Таш тюбюнде мияла мынчакъ.

г) \_\_\_\_\_\_ ёлтюрлюк бёркюнден белгили.

д) \_\_\_\_\_\_\_жокъну кюню жокъ, кюню жокъну нюрю жокъ.

е) \_\_\_\_\_\_жарадан сёз жара аманды.

**15. Бу тизмеде берилген чыгъармаланы бла жазыучыланы бир-бирлерине келишдиригиз.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. «Иги сёз» | Къулийланы Къ. |
| 2. «Туугъан жериме айтама» | Бабаланы И. |
| 1. «Жолла» | Мёчюланы К. |
| 1. «Бийик сын» | Отарланы К. |

**16.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рифмалада, тамырлары келишип, ахыр жиклери уа келишмегенликге, - рифмагъа заран болмайды.

Рифманы атын белгилегиз.

**17.**

Уллу Ата журт урушдан бери

Дунияда бек уллу халкъладан бири –

Бизни мамыр,

Бизни сабыр

Халкъыбыз – ырахат

Жашау этип башлагъанлы,

Жыя садакъ

Бошайгъанлы,

Эки жыйырма –

жылдан

Атлады заман….

Ол азмыды, кёпмюдю –

анда

Тюйюлдю иш…

Адам

Улу аны кеси ёнчелер,

***Чыгъарманы автору –*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Чыгъарманы аты –*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***18.***

Жерибизни, тилибизни

Жулдузлары жаннган къадар,

Тюшюбюзню, тюнюбюзню

Къара чарсха кёммез къадар.

Жолсуз къалып да, тёздюк биз,

Тюнгюлмей кюнден, умутдан

Жыр, жомакъ айтдыкъ, сёзюбюз

Тыпыр ташланы жылыта.

***Чыгъарманы автору –*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Чыгъарманы аты –*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**9.** Бюгюнледе малкъар адабиятны от жагъасыны тёрюнде олтургъан, чыгъармачылыкъ иши дуния адабиятны уллу черегине къошулгъанладан бири 1938 жылда Акъ Суу элде туугъанды. Бусагъатлада аны назму китапларыны бетлерин ачсанг, миллет литератураны кп ауушлары эсинге тюшедиле. Бу белгили поэт бир тапхан ызына тынчлыкъсыннганладан тюйюлдю. Аны «Алим Байсолтанов», «Къадарым, ыразыма санга», «Тёрт алма терек», «Агъач къалауур».

Сёз белгили малкъар поэтни \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_юсюнден барады.

**20.  *Кесигиз бек жаратхан жазыучу бла аны бир чыгъармасыны юсюнден* къысха кёлденжазма жазыгъыз (100-110 сёз).**

**РЕШЕНИЯ**

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

**Малкъар тилден бла литературадан олимпиада ишле**

**8-чи класс**

**1.** Малкъар тилде кёчюучю этимле сёзню къайсы болушну формасына салдырадыла?

1) баш болушну

2) иеликчи болушну

3) бериучю болушну

**4) тамамлаучу болушну**

5) орунлаучу болушну

6) башлаучу болушну

**2.** **Ишлемеген тишлемез** деген айтымда белгиленнген сёз этимни къайсы иесиз формасындады?

1) этимсыфат

2)  этимча

3) этим ат

4) инфинитив(этимни белгисиз формасы)

**3.** **–ма/-ме, -м, -быз/-биз, -к/-къ** жалгъаула этимлени къайсы бетлерин къурайдыла?

**1) 1-чи бетни**

2) 2-чи бетни

3) 3-чю бетни

4) барын да

**4.** **Адамла къатында сабийинги махтама** деген айтымда этим къайсы формадады?

1) къарыулаучу

**2) угъайлаучу**

3) къарыуламаучу

4) соруучу

**5.** **Ахшы жашау къуралды, окъуугъа, билимге жол ачылды** деген айтымда этимле къайсы айырмададыла?

1) араш

2) къысыучу

**3) зорлаучу**

4) къайтыучу

**6.** **Танг атмайма десе да, кюн къоярыкъ тюйюлдю** деген айтымда белгиленген сёз къайсы турушдады?

1) туура

2) буйрукъчу

3) ыразычы

**4)  шарт**

**7.** **Жазны ишин кюз билдирир, алдамайын, тюз билдирир** деген айтымда белгиленнген этимле къайсы заманда келедиле?

1) бусагъат

2) озгъан

**3) боллукъ**

**8.** **Амма жашауну хар ишине бюсюрерге, хар такъыйкъасына да къууаныргъа сюеди** деген айтымда белгиленнген этимле къайсы иесиз формададыла?

1) этимча

2) этимсыфат

**3) инфинитив (белгисиз форма)**

4) этим ат

**9.** **Кесин сюйген итлик этер, эллин сюйген жигитлик этер** деген айтымда этимни къайсы иесиз формасыны айланчлары келедиле?

1) этимча айланч

**2) этимсыфат айланч**

3) инфинитив айланч

4) этим ат айланч

**10.** **Эм, да, бла, дагъыда** деген тенг жарашдырыучу байламла магъаналарына кёре къаллайладыла?

1) айырыучу

**2) жалгъаучу**

3) къаршчы

4) барысы да

**11**. - Кюн ахшы болсун, - деди, - эй, нарт уланла!

Жел къатыш жетдиле зылдыла, боранла,

- Ой сау бол, сау кел, жууукъ бол, алан!

Бурулмайын кетме, эй, жигит улан!

Къайта барсанг санга болур алгъышла,

Алай озуп кетсенг, жетер къаргъышла.

- Айтханынг тёреди, къайтмай болмаз,

Нартланы адетин бузуу жарамаз.

Атыны жюгенин сермеп тутдула,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_жерге тюшгенде ташла сындыла

Бу нарт таурухланы биринден алыннган юзюкню баш жигитини атын тизмеде берилген атладан сайлап, жазыгъыз.

а) Сибилчи

**б) Рачыкъау**

в) Ёрюзмек

д) Созукку

**12.** **Бу юзюкде аты айтылгъан нарт кимди?**

– Ай гяуур, \_\_\_\_\_\_\_\_, керти да ит \_\_\_\_\_\_,

Ахыратда тонгузла кют, сен, \_\_\_\_\_\_\_\_\_!

Сени кишилигинги мен билгенме,

Аны ючюн, салып, санга келгенме.

Кюндюз болса, багушлада жатаса,

Кече болса, бешкъарышла сатаса.

Къарнынга жарашхан бир аш кхапмайса,

Кёлюнге жарагъан бир ат тапмайса.

а) Шырдан

б) Рачыкъау

**в) Нёгер**

г) Бёдене

**13.** Малкъар жарыкъландырыучуладан бири, кесини ишин аскер къуллукъдан башлагъанды. Ол, Александровскийде кадетлени хазырлагъан окъуу юйде окъуй тургъанлай, Константинопольда артиллерия училищеге кёчюрюледи, ызы бла уа окъууун Михайловск деген шахарда бардырады. Окъууну бошагъандан сора, Владикавказда артиллерия бригадада офицер даражада къуллукъ этеди. Аскер-юрист академияны бошагъандан сора уа, Тифлис шахарны баш прокуроруну экинчиси болуп ишлейди. Алай ол къуллукъда кёп ишлемегенди. Аны тюз алетлилигин таматалары жаратмагъанларын ангылап, прокурорлукъну къоюп, ёкюллюк ишни сайлап, Владикавказда тохташады.

Бу юзюкде сёз\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ юсюнден барады.

а) Абайланы Солтанбекни

**б) Шаханланы Басиятны**

в) Абайланы Мисостну

г) Кърымшаухалланы Исламны

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

а) Бир ёгюзюм барды да, Бойнун бурмай, суу ичмейди**. (Къумгъан)**

б) Мени тенгли. бир адам, Къалайгъа барсам да, Ызымдан жюрюйдю. **(Ауана)**

в) Таш тюбюнде мияла мынчакъ. **(Чабакъ)**

г) \_\_\_\_\_\_ ёлтюрлюк бёркюнден белгили. **(бёрю)**

д) \_\_\_\_\_\_\_жокъну кюню жокъ, кюню жокъну нюрю жокъ. **(малы)**

е) \_\_\_\_\_\_жарадан сёз жара аманды. **(окъ)**

**15. Бу тизмеде берилген чыгъармаланы бла жазыучыланы бир-бирлерине келишдиригиз.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. «Иги сёз» | 1. Къулийланы Къ. |
| 2. «Туугъан жериме айтама» | 4. Бабаланы И. |
| 1. «Жолла» | 1. Мёчюланы К. |
| 1. «Бийик сын» | 3. Отарланы К. |

**16.** \_\_\_\_\_\_\_рифмалада, тамырлары келишип, ахыр жиклери уа келишмегенликге, - рифмагъа заран болмайды.

Рифманы атын белгилегиз. **(бай, неда тамырлы)**

**17.**

Уллу Ата журт урушдан бери

Дунияда бек уллу халкъладан бири –

Бизни мамыр,

Бизни сабыр

Халкъыбыз – ырахат

Жашау этип башлагъанлы,

Жыя садакъ

Бошайгъанлы,

Эки жыйырма –

жылдан

Атлады заман….

Ол азмыды, кёпмюдю –

анда

Тюйюлдю иш…

Адам

Улу аны кеси ёнчелер,

***Чыгъарманы автору – Бабаланы Ибрагим***

***Чыгъарманы аты – «Бийик сын»***

***18.***

Жерибизни, тилибизни

Жулдузлары жаннган къадар,

Тюшюбюзню, тюнюбюзню

Къара чарсха кёммез къадар.

Жолсуз къалып да, тёздюк биз,

Тюнгюлмей кюнден, умутдан

Жыр, жомакъ айтдыкъ, сёзюбюз

Тыпыр ташланы жылыта.

***Чыгъарманы автору – МокъаланыМагомет***

***Чыгъарманы аты – «Биз да халкъбыз»***

**19.** Бюгюнледе малкъар адабиятны от жагъасыны тёрюнде олтургъан, чыгъармачылыкъ иши дуния адабиятны уллу черегине къошулгъанладан бири 1938 жылда Акъ Суу элде туугъанды. Бусагъатлада аны назму китапларыны бетлерин ачсанг, миллет литератураны кп ауушлары эсинге тюшедиле. Бу белгили поэт бир тапхан ызына тынчлыкъсыннганладан тюйюлдю. Аны «Алим Байсолтанов», «Къадарым, ыразыма санга», «Тёрт алма терек», «Агъач къалауур».

Сёз белгили малкъар поэтни **Гуртуланы Салихни**\_юсюнден барады.

**20.  *Кесигиз бек жаратхан жазыучу бла аны бир чыгъармасыны юсюнден* къысха кёлденжазма жазыгъыз (100-110 сёз).**

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