2-се тур өсөн яуаптар

1. Текст.
2. Нөктәләр урынына бәйләүсе һүҙҙәр ҡуйығыҙ, уларҙың аҫтына һыҙығыҙ.

*Көньяҡ Уралдың иң матур урынында, Бөрйән районында, Башҡортостан дәүләт ҡурсаулығы урынлашҡан. Ул* *1930 йыл ойошторолған. Уның майҙаны 70 мең гектарҙан ашыу. Унда һунарсылыҡ итеү һәм балыҡ тотоу тыйылған, урманды киҫергә һәм даланы һөрөргә ярамай. Ҡурсаулыҡта* *эшләүселәрҙең күҙәтеүе аҫтында бөтә йәнлектәр һәм ҡоштар йәшәй. Ғалимдар бында**йәшәүсе хайуандарҙың тормошон өйрәнәләр.*

1. *Өфө – Башҡортостандың баш ҡалаһы.*
2. Публицистик стиль.
3. Бирелгән һүҙҙәрҙең синонимдарын табығыҙ һәм синонимдар рәтенең доминантаһын күрһәтегеҙ.

***Йәштәш,*** *тиңдәш, тиҫтер, ҡорҙаш, тиң, тиң-тош;*

***Йығылыу,*** *ҡолау;*

***Яратыу,*** *һөйөү, иркәләү;*

***Быуат,*** *ваҡыт, ғасыр, миҙгел, эпоха;*

***Матур,*** *һылыу, күркәм, сибәр, нәфис, нәзәкәтле, гүзәл, зифа, иҫ киткес, һомғол, һоҡланғыс, күҙ яуын алырлыҡ, ҡарап туймаҫлыҡ, бер ҡалаҡ һыуға һалып йоторлоҡ, бер бите ай, бер бите көн, һыу һөлөгө кеүек, атлы кеше аттан төшөп, йәйәү кеше ятып ҡарарлыҡ;*

***Бала,*** *бәпес, сабый.*

*6.* Рус телендә бирелгән фразеологизмдарҙың башҡорт телендәге парҙарын тап:

*Два сапога пара – бер ҡалыптан, ике тамсы һыу кеүек;*

*Душа нараспашку – асыҡ ярыҡ;*

*Глаза на мокром месте – балауыҙ һығыу;*

*Сыграть в ящик – тишек кәмәгә ултыртыу;*

*Кот наплакал - бәләкәй телгә лә йоҡманы;*

*Бить баклуши – эт һуғарыу;*

*Пристал как банный лист – дегәнәк һымаҡ йәбеште.*

*Водить за нос - кәкре ҡайынға һөйәтеү;*

*Выеденного яйца не стоит – тырнаҡ осоңа ла торошһоҙ;*

*На душе кошки скребут – эс бошоу.*

1. *Алты барып, йәйәү ҡайтҡан – өмөт бушҡа сыҡҡан; борсаҡ сәсә – маҡтанып хәбәр һөйләү; тирмәне шәп тарта – ашауға бик шәп; теш ҡайрау – асыу һаҡлап, уҫал ниәт тотоу; ҡойороҡ болғау – ярамһаҡланыу; мамай заманында – әллә ҡасанғы; дөйә ҡойроғо ергә еткәс – ҡыҙыл ҡар яуғас, булмаҫтайҙы һөйләү.*
2. *Бо-рон-ғо – тһ-тһт-тһ; а-рыҫ-лан –һ-тһт-тһт; ет-меш – һт-тһт; мө-хәб-бәт – тһ-тһт-тһт; ҡур-ҡаҡ – тһт-тһт; ал-маш-сы – һт-тһт-тһ.*
3. **Ҡара диңгеҙ *–*** *һүҙҙәрҙе бәйләү юлы менән яһалған****.***
4. ***Юлдаш – юл+ даш –*** яһаусы ялғау***; ҡурайсы – ҡурай + сы –*** *яһаусы ялғау төрө****.***
5. *Александр Невскийҙар, Суворовтар, Салауаттар, Кутузовтар, Котовскийҙар, Чапаевтар атта йөрөгәндәр (Н. Нәжми ) – синекдоха тип алабыҙ,* Һөйләмдә бирелгән яңғыҙлыҡ исемдәрҙең күплек төрөн билдәләгеҙ?
6. *Бик күп* ***илдәр*** *гиҙҙем,* ***һыуҙар*** *кистем. Фәриҙәгә яңы* ***күлдәк*** *алғандар*. Ҡалын хәреф менән бирелгән һүҙҙәр ниндәй килештә? Ил- **дәр**, һыу- **ҙар –** билдәһеҙ төшөм килеш**, күлдәк –** төп килештә килгән.
7. *Тәүәккәл, булдыҡһыҙ – сифаттар эйә булып килгән.*
8. ***Фото, код, ток*** *һүҙҙәрендә* ***О э****йәлек һәм билдәле төшөм килеш ялғауҙарында* ***О*** *һаҡланмай: фото-ның, фото-ны; код-тың, код-ты; ток-тың, ток-ты. Бындай күренеш үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә күҙәтелә.*
9. *Уға – эат алмашы,* ***ошо*** *– күрһәтеү алмашы.*
10. *Ауыҙ ит, күңел ас, ҡаршы ал, хәл йый – был ҡушма ҡылымдар исем, сифат, ҡылым, ымлыҡтарға ярҙамсы ҡылымдар һәм ярҙамсы ҡылым ролен үтәгән үҙ аллы ҡылымдар эйәреп килеү юлы менән яһалған.*
11. *Исемеңде ташҡа яҙма, ил йөрәгенә яҙ* (Мәҡәл). Әйтелеү маҡсаты буйынса был хәбәр һөйләм.
12. *Башҡортостаным – төп кил., эйә; иле – төп кил., эйә; Бүздәгем – төп кил., эйә; һауаһының – эйәл.кил., аныҡлаусы; сихәтен, рәхәтен – төшөм кил., тултырыусы; былбыл телдәре лә – төп кил., эйә; әсәйем – төп кил., эйә; илкәйемдең – эйәл. кил., аныҡлаусы; ҡәҙерҙәрен – төшөм кил., тултырыусы; йөрәккәйемә – төб.кил., тултырыус; яҙын, көҙөн, ҡышын, йәйҙәрен – төш.кил., тултырыусы; тыуған яҡтарым – төп кил., эйә; бөркөтө – төп кил., тултырыусы.*
13. *Омоформалар:* *өй (йорт) – өй (бойроҡ һөйкәлешендә ҡылым формаһы*
14. Антоним, синоним, омоним һүҙлектәре *аңлатмалы һүҙлектәрҙең бер төрө.*