5-8 кластар өсөн өсөн интернет-олимпиада һорауҙарының яуаптары.

1.Текст.

2.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.*Бында*  эшләүселәрҙең күҙәтеүе аҫтында бөтә йәнлектәр һәм *ҡоштар*  йәшәй.Ғалимдар *бында* йәшәүсе хайуандарҙың тормошон өйрәнәләр.

3.Өфө- Башҡортостандың баш ҡалаһы.

4.Публицистик стиль.

5.Йәштәш-тиңдәш, тиҫтер,ҡорҙаш,тиң,тиң-тош,синыфташ,замандаш.Доминанта-йәштәш.

Ҡолау-йығылыу,аунау,тәгәрәү,тәкмәсләү,төшөү,осоп ҡалыу.Доминанта-ҡолау.

Яратыу-һөйөү,ғашиҡ булыу,күҙ төшөү,күңел һалыу,оҡшатыу,яҡын күреү,күңелгә ятыу.Доминанта-яратыу.

Ваҡыт-мәл,саҡ,осор,заман, дәүер.Доминанта-ваҡыт.

Матур-сибәр,һылыу,күркәм,һомғол,нәфис,зифа,

гүзәл , һөйкөмлө,ҡарап туйғыһыҙ,урта бармаҡ кеүек,ҡалаҡҡа һалып йоторлоҡ.

Сабый-бала,бәпес,бәпәй.

6.Два сапога пара-силәгенә күрә ҡапҡасы,иш янына ҡуш булыу,бер сыбыҡтан ҡыуылған.

Душа нараспашку-эсендәге тышында,бер ҡатлы,

Глаза на мокром месте-күҙ ебетеү,күҙе инешле урынға тура килгән,күҙенән йәше кипмәй,күңеле тулыу,себен теймәҫ сер итер,сиртһәң һытылырға тора.

Сыграть в ящик-аяҡты һуҙыу,теге лонъяға китеү,вафат булыу,йән биреү.

Кот наплакал-тырнаҡ осондай,кесе телгә лә етмәҫлек,ҡош телендәй,бесәй төкөрөгөндәй.

Бить баклуши-ҡырын ятыу,бот күтәреп ятыу,эт һуғарыу,ел ҡыуыу,йөн тибеү.

Пристал как банный лист- һары һағыҙаҡ кеүек йәбешеү,теңкәгә тейеү,теңкәне ҡоротоу,йәнгә тейеү,маҙаға тейеү.

Водить за нос-төп башына ултыртыу,кәкре ҡайынға терәтеү,тишек кәмәгә ултыртыу,төпһөҙ санаға ултыртыу,күҙ буяу.

Выеденного яйца не стоит-һуҡыр бер тин дә тормай,

На душе кошки скребут-күңелде ҡырып тороу,күңелгә ауыр тойолоу,йөрәкте өйкәү(тырнау),ут йотоу.

7.Атлы барып йәйәү ҡайтҡан-берәй өмөт менән барып,буш ҡайтҡан,

Борсаҡ сәсә-маҡтана,тирмәне шәп тарта-күп ашай,теш ҡайрай-асыулана,үс тота,ҡойороҡ болғау-түрәләр,хәлле кешеләр алдында ярамһаҡланыу юхаланыу,ялағайланыу,шартына ҡарап төрлө һүҙ һөйләү-хәйләләү,

мамай заманында- бик борон,әллә ҡасан булған,

дөйә ҡойроғо ергә еткәс-бер ҡасан да булмай ,тормошҡа ашмай торған йәки булыры бик алыҫ эш-хәл тураһында мыҫҡыллабыраҡ әйтелә.

8.бо-рон-ғо-тһ-тһт-тһ. 2 асыҡ,1 ябыҡ ижек.

А-рыҫ-лан-һ-тһт-тһт,1асыҡ,2 ябыҡ ижек.

Ет-меш-тһ-тһт,2 ябыҡ ижек.

Мө-хәб-бәт-тһ-тһт-тһт,1 асыҡ,2 ябыҡ ижек.

Ҡур-ҡаҡ-тһт-тһт, 2 ябыҡ ижек.

Ал-маш-сы-һт-тһт-тһ, 2 ябыҡ,1 асыҡ ижек.

9.ҡара дингеҙ-һүҙбәйләнеш,бәйләү юлы менән яһалған,эйәртеүсе һүҙе исемдән килгән,йәнәшәлек бәйләнеше.

10.яңы һүҙ яһаусы ялғауҙар :юл-даш,ҡурай-сы.

11.Исемдәрҙең күплек һанда килеп берлек идеяһын биреүе хис-тойғо биҙәген көсәйтеүгә бәйле.Кеше исемдәренә күплек ялғауы ҡушылһа,сифаты яғынан бер төрлө булмаған шәхестәрҙе бер төркөмгә йыйыуҙы,коллектив күплек мәғәнәһен аңлата.-төркөмлө күплек.

12.билдәһеҙ төшөм килештә килә.

13.тәүәккәл,булдыҡһыҙ-сифаттар.

14.Бөтә килештәрҙә лә һаҡлана:

Т.к фото

Э.к.фотоның

Т.к.фотоға

Т.к.фотоны

У.в.к.фотола

С.к.фотонан

15.уға-зат алмашы,һәр- билдәләү алмашы,ошо-күрһәтеү алмашы.

16.Ҡушма ҡылымдар.

Ауыҙ ит,күңел ас -исемгә ярҙамсы ҡылым эйәреп килә.ҡушма ҡылымдар бер мәғәнәлә ҡулланыла,бөтәһе лә нығынған фразеологик ҡушылма һанала.

17.бойороҡ һөйләм.

18.Башҡортостаным-1-се зат, эйә гөлбаҡсалар иле-3-сө зат, хәбәр.

Бүздәгем -1-се зат,эйә.,Бүздәк һауаһының-3-сө зат, аныҡлаусы,сихәтен-3-сө зат,тура тултырыусы,рәхәтен-3-сө зат,тура тултырыусы,былбыл телдәре-3-сө зат,эйә,

әсәйем-1-се зат,эйә.Тыуған илкәйемдең-1-се зат,аныҡлаусы., ҡәҙерҙәрен-3-сө зат,тултырыусы.Һағыштарымдан-1-се зат,тултырыусы,яҙын,көҙөн,ҡышын,йәйҙәрен-3-сө зат,тура тултырыусы,тыуған яҡтарым-1-се зат,эйә.Урал бөркөтө-3-сө зат,тултырыусы,һеҙҙең янға-2-се зат,хәл.

19.омоформалар.

20.Аңлатмалы һүҙлектәрҙең бер төрөнә инә.