**Малкъар тилден бла литературадан олимпиада ишле**

**задания**

**9-чу класс**

**1.** [о] къаллай тауушду?

1) базыкъ

2) тунакы

3) тар

4) базыкъ, эринли

**2.** [д] тауушха нёгерлик къайсы таууш этеди?

1) [г]

2) [ц]

3) [т]

4) [с]

**3.** *Алимлерибиз, сабанчыланы, семиртгичлеге, къанкъазчылагъа* деген сёзле ненча бёлюмлюледиле?

1) бир бёлюмлюле

2) эки бёлюмлюле

3) юч бёлюмлюле

4) беш бёлюмлюле.

**4.** Бирча формалы болушла къайсыладыла?

1) баш эм иеликчи болушла

2) бериучю эм башлаучу болушла

3) иеликчи эм тамамлаучу болушла

4) башлаучу эм баш болушла

**5.** Къуралыуларына кёре айгъакълаучула къаллайла боладыла?

1) бош айгъакълаучула

2) къош айгъакълаучула

3) бош эм къош айгъакълаучула

4) бош, къош эм айланч айгъакълаучула

**6.** Магъаналары бир бирге чйюре келген сёзлеге къаллай сёзле дейдиле?

1) синонимле

2) антонимле

3) омонимле

4) архаизмле

**7***. Мыстындау деген сёз къайсы сёз тизгинде болургъа тийишлиди*?

1) сют, сют баш, къаймакъ

2) мёрезе, айран, къууут

3) айран, жууурт, гыпы айран

4) къатыкъ, бушто, айран

**8.** *Къаячы, бурма, къысхач, кергич* деген сёзле къаллай мадар бла къуралгъандыла?

1) синтаксис;

2) морфология;

3) морфология-синтаксис;

4) семантика.

**9.** Бу сёз тутушланы магъаналарына кёре къауумлагъа юлешип, таблицагъа жаз: *тогъузунчу класс, бахча таба атла, бизге къара, сизни терек, атангдан ал, къаягъа ёрле, къарачай жаш, окъургъа бар, билим ал*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Затчы сёз тутушла** | **Айгъакълаучу сёз тутушла** | **Болумчу сёз тутушла** |
|  |  |  |

**10**. *Кюрек* деген сёзню фонетика жаны бла тинт.

**11.** Адам жукълап кёп къалса, ол ёлгенлени дуниясындан хапар айтырына ийнан-нгандыла. Бирде уа жыйылып, орталарындан бирин акъ къумачха чулгъап, къолуна шекер берип жукълатып, хапар сурагъандыла.

Ол жукъугъа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дегендиле.

**12.** Бурун заманладан келгенайтыулагъа кёре, бу Тейри бек узакъда турады, жаз башында ол жерни къызыулукъгъа къояды, къышда уа – жылыууну жартысын Ёксюзле дуниясына жибереди.

а) Жер Тейриси

б) Жел анасы

в) Кюн Тейриси

г) Ай Тейриси

**13.** Къурманлыкъ этле къайнай тургъан къазанланы тёгереклеринде айланып, ол тейриледен тирликни монглукъну тилеп, кек жашнагъанны, кёк кюкюрегенни тейрилерине жырла айтхандыла.

а) Аймушну, Маккурушну

б) Долайны, Ийнайны

в) Чоппаны, Элияны, Шибиляны

г) Аштотурну, Апсатыны

**14.** Жерчилик бла байламлы ишле бардырылгъан заманда адамланы бу къауумуна быллай жыр айтхандыла: «Эй, эринчекни эр алмаз, Эр алса да кёл салмаз, Ахшы кишиден аман ул тууса, Атасындан къалгъан кёп малын Келген къарыкълагъа санатыр».

а) эринчеклеге

б) ишчилеге

в) жашлагъа

г) къартлагъа

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

а) Ары жаны — акъ къая,

Бери жаны — акъ къая,

Ортасында — сары мая

Ол неди?

б) Бир къаяда — минг тешик

Бири бирин тутадыла,

Анда бишген затланы

Бек къууанып жутадыла**.**

Ол неди?

в) Битип чыгъады шахардан, Ичи толуду хапардан.

г) Ит болмагъан джерде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ юрюр.

д) Атлыны ахшысы ат тизгининден билинир, Къатынны ахшысы \_\_\_\_ тизгининден билинир.

е) Кючлю кесинден кючлюге жолукъса, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ болур.

**16.** Бу жазыучу 1886 жылда Огъары Чегемде туугъанды. Аламат фольклорчу, ана тилни устасы, этнограф, жазыучу, устаз. Бу сёзле барысы да белгили жазыучу **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** юсюнден айтылгъандыла.

а) Гуртуланы Б.

б) Мёчюланы К.

в) Шахмырзаланы С.

г) Кациланы Х.

**17.** Поэманы ахыр юч башында да жазыучу кесини философия оюмларын ачыкълайды. Бир – Хашимге, бир – миллетге, бир да кесине айланып, жашау болумланы юсюнден сагъышларын белгилейди.

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

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

**18. «**Сары къошда», «Чёпеллеу эфенди», «Ийман бла къалыгъыз», «Сабанчылыкъ» деген чыгъармаланы белгили малкъар жазыучу басмалагъанды.

а) Гуртуланы Б.

б) Мёчюланы К.

в) Шахмырзаланы С.

г) Кациланы Х.

**19. Гиперболаны магъаналы борчу**

*а) къошуп айтыу* *б) семиртип айтыу* *в) омакълап бериудю*

**20. «Тенгликни баш шартлары», деген темагъа нарт сёзлени да хайырлана, кёлденжазма жаз (100-120 сёз).**

**РЕШЕНИЯ**

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

**Малкъар тилден бла литературадан олимпиада ишле**

**9 класс**

1. [о] къаллай тауушду?

1) базыкъ

2) тунакы

3) тар

4) **базыкъ, эринли**

2. [д] тауушха нёгерлик къайсы таууш этеди?

1) [г]

2) [ц]

**3) +[т]**

4) [с]

3. *Алимлерибиз, сабанчыланы, семиртгичлеге, къанкъазчылагъа* деген сёзле ненча бёлюмлюледиле?

1) бир бёлюмлюле

2) эки бёлюмлюле

3) юч бёлюмлюле

4) + **беш бёлюмлюле**.

4. Бирча формалы болушла къайсыладыла?

1) баш эм иеликчи болушла

2) бериучю эм башлаучу болушла

3) + **иеликчи эм тамамлаучу болушла**

4) башлаучу эм баш болушла

5. Къуралыуларына кёре айгъакълаучула къаллайла боладыла?

1) бош айгъакълаучула

2) къош айгъакълаучула

3) бош эм къош айгъакълаучула

4) + **бош, къош эм айланч айгъакълаучула**

6. Магъаналары бир бирге чйюре келген сёзлеге къаллай сёзле дейдиле?

1) синонимле

2) + **антонимле**

3) омонимле

4) архаизмле

7*. Мыстындау деген сёз къайсы сёз тизгинде болургъа тийишлиди*?

1) сют, сют баш, къаймакъ

2) мёрезе, айран, къууут

3) + **айран, жууурт, гыпы айран**

4) къатыкъ, бушто, айран

8. *Къаячы, бурма, къысхач, кергич* деген сёзле къаллай мадар бла къуралгъандыла?

1) синтаксис;

2) + **морфология**;

3) морфология-синтаксис;

4) семантика.

9. Бу сёз тутушланы магъаналарына кёре къауумлагъа юлешип, таблицагъа жаз: *тогъузунчу класс, бахча таба атла, бизге къара, сизни терек, атангдан ал, къаягъа ёрле, къарачай жаш, окъургъа бар, билим ал*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Затчы сёз тутушла** | **Айгъакълаучу сёз тутушла** | **Болумчу сёз тутушла** |
| бизге къара  атангдан ал  билим ал | тогъузунчу класс  сизни терек  къарачай жаш | бахча таба бар  къаягъа ёрле  окъургъа бар |

10. *Кюрек* деген сёзню фонетика жаны бла тинт.

**кю-рéк**

к – [к’] – тунакы, нёгерли (нёгери [г’]), жумушакъ, орта тилли, тишли, къысылыучу, **к** харф бла белгиленнген къысыкъ;

ю - [ю] – назик, эринли, тар, басымсыз, **ю** харф бла белигленнген ачыкъ;

р – [р’] – сонорлу, жумушакъ, ал тилли, къысылып ётюучю, къалтырауукъ, **р** харф бла белгиленнген къысыкъ;

е – [э] – назик, эринсиз, кенг, басымлы, **е** харф бла белгиленнген ачыкъ;

к – [к’] – тунакы, нёгерли (нёгери [г’]), жумушакъ, орта тилли, тишли, къысылыучу, **к** харф бла белгиленнген къысыкъ.

**11.** Адам жукълап кёп къалса, ол ёлгенлени дуниясындан хапар айтырына ийнан-нгандыла. Бирде уа жыйылып, орталарындан бирин акъ къумачха чулгъап, къолуна шекер берип жукълатып, хапар сурагъандыла.

Ол жукъугъа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дегендиле. **(мыртыскы болгъанды )**

**12.** Бурун заманладан келген айтыулагъа кёре, бу Тейри бек узакъда турады, жаз башында ол жерни къызыулукъгъа къояды, къышда уа – жылыууну жартысын Ёксюзле дуниясына жибереди.

а) Жер Тейриси

б) Жел анасы

**в) Кюн Тейриси**

г) Ай Тейриси

**13.** Къурманлыкъ этле къайнай тургъан къазанланы тёгереклеринде айланып, ол тейриледен тирликни монглукъну тилеп, кек жашнагъанны, кёк кюкюрегенни тейрилерине жырла айтхандыла.

а) Аймушну, Маккурушну

б) Долайны, Ийнайны

**в) Чоппаны, Элияны, Шибиляны**

г) Аштотурну, Апсатыны

**14.** Жерчилик бла байламлы ишле бардырылгъан заманда адамланы бу къауумуна быллай жыр айтхандыла: «Эй, эринчекни эр алмаз, Эр алса да кёл салмаз, Ахшы кишиден аман ул тууса, Атасындан къалгъан кёп малын Келген къарыкълагъа санатыр».

**а) эринчеклеге**

б) ишчилеге

в) жашлагъа

г) къартлагъа

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

а) Ары жаны — акъ къая,

Бери жаны — акъ къая,

Ортасында — сары мая. **(гаккы)**

б) Бир къаяда — минг тешик

Бири бирин тутадыла,

Анда бишген затланы

Бек къууанып жутадыла **(от шынжыр)**

в) Битип чыгъады шахардан, Ичи толуду хапардан. **(Газет).**

г) Ит болмагъан джерде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ юрюр. **(тюлкю)**

д) Атлыны ахшысы ат тизгининден билинир, Къатынны ахшысы \_\_\_\_ тизгининден билинир. **(юй)**

е) Кючлю кесинден кючлюге жолукъса, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ болур. **(бузоу)**

**16.** Бу жазыучу 1886 жылда Огъары Чегемде туугъанды.Аламат фольклорчу, ана тилни устасы, этнограф, жазыучу, устаз. Бу сёзле барысы да белгили жазыучу **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** юсюнден айтылгъандыла.

а) Гуртуланы Б.

б) Мёчюланы К.

**в) Шахмырзаланы С.**

г) Кациланы Х.

**17.** Поэманы ахыр юч башында да жазыучу кесини философия оюмларын ачыкълайды. Бир – Хашимге, бир – миллетге, бир да кесине айланып, жашау болумланы юсюнден сагъышларын белгилейди.

Чыгъарманы автору - **Мёчюланы Кязим**

Чыгъарманы аты **- «Жаралы жугъутур»**

**18.** «Сары къошда», «Чёпеллеу эфенди», «Ийман бла къалыгъыз», «Сабанчы-лыкъ» деген чыгъармаланы белгили малкъар жазыучу басмалагъанды.

а) Гуртуланы Б.

**б) Мёчюланы К.**

в) Шахмырзаланы С.

г) Кациланы Х.

**19.** **Гиперболаны магъаналы борчу**

а) къошуп айтыу б) ***семиртип айтыу*** в) омакълап бериудю

**20.** **«Тенгликни баш шартлары»,** деген темагъа кёлден-жазма жаз (100-120 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** |