1. **тур 2016-2017 уҡыуйылы.**

**5 - 8 кластар өсөн интернет-олимпиада һорауҙары**

1.Шиғыр өҙөгөнән автор ҡуйған идеяны, проблеманы һәм теманы билдәләргә, шуларҙы һүрәтләгән һүҙҙәрҙе һәм һүҙбәйләнештәрҙе күрһәтеп, дөрөҫ яуап яҙырға:

*Өндә түгел, төштәкүрҙемуны:*

*яҙғытаңдыңһыҙылыпатҡанын,*

*көмөшсынйырбулып, теҙелешеп,*

*ҡырҡаҙҙарыосопҡайтҡанын.*

*Ҡырҡаҙҙарыосопкиләине,*

*таңнурынамансыптүштәрен…*

*Ниңәәлешултөшонотолмай,*

*онотолғандабашҡатөштәрем?*

*Ҡырҡаҙҙарыосопкилеп төштө*

*Тымыҡкүлбуйына–таллыҡҡа.*

*– Һаумыһығыҙ, ҡаҙҙар! –тигәнинем…*

* *Һаумы, яҡташ! –тигәнтауышҡа*

*ышанмай ҙаторҙом…*

*Минеңалда*

*ҡаҙҙар түгелине, –һалдаттар.*

*Түштәрендәсыңлаймиҙалдары,*

*Шинелдәрентөрөпалғандар.*

*– Һаумы, туған! –тиҙәр. –Беҙҙе, – тиҙәр, –*

*Онотманымы әлеяҡташтар?*

*Иҫләйҙәрмеәле?*

*Беҙбит, –тиҙәр, –*

*яуҙаүлепҡалғанһалдаттар.*

*Ер уянғансаҡта, нисекитеп*

*Йоҡлапятмаҡкәрәкҡәберҙә!*

*Ҡырҡаҙҙарыбулып*

*тыуғаняҡҡа*

*ҡайтып төштөкбынахәҙерҙә* (Рафаэль Сафин).

Шиғырҙың темаһы – һуғыш, Бөйөк Ватан һуғышы темаһы, хәтер- бер нимә лә онотолмаған.

Идеяһы – һуғыш ҡайғы, хәсрәт, юғалтыуҙар килтерә. Беҙ был турала уйланырға тейешбеҙ. Ауыр һуғыш йылдары ҡабатланмаһын өсөн барыһын да эшләргә бурыслы. Тыуған илебеҙҙең азатлығы өсөн башын һалған һалдаттарыбыҙҙы онотмайыҡ, уларҙы һәр саҡ иҫкә алайыҡ. Таңыбыҙ һәр саҡ тыныс атһын, күгебеҙ аяҙ, илебеҙ имен булһын, Ер йөҙөндә тыныслыҡ булһын.

- Яҙғы таң - Еңеү таңы, ҡыр ҡаҙҙары – яуҙа үлеп ҡалған һалдаттар. Миҙалдары сыңлай. Онотманымы яҡташтар, ҡыр ҡаҙҙары булып тыуған яҡҡа ҡайтып төштөк. Тымыҡ күл буйы. Таң нуры һ.б.

2.Шиғыр өҙөгөндә аҫтына һыҙылған һүҙҙәр һөйләмдең ниндәй киҫәге һәм ниндәй һүҙ төркөмөнән килгәнен билдәләргә:

*Ер* ***йәм-йәшел*** *ине, күк–****зәп-зәңгәр****.*

*Шундай* ***яҡты****,* ***сыуаҡ*** *яҙине,*

*ергә, күккә–төпһөҙзәңгәрлеккә*

***баҡ*** *та* ***аҡылыңданяҙ*** *инде…*

*Шундай яҡты, сыуаҡяҙине!* (Рафаэль Сафин).

**Йәм – йәшел – хәбәр булып килә, сифаттың артыҡлыҡ дәрәжәһе.**

**Яҡты, сыуаҡ – аныҡлаусы, сифаттан килгән.**

**Баҡ – хәбәр, ҡылымдың бойороҡ һөйкәлеше.**

**Аҡылыңдан яҙ – хәбәр, фразеологизмдан килгән.**

3.Шиғыр өҙөгөндә аҫтына һыҙылған һүҙгә тулым орфологик анализ яһарға:

*Тәбиғәттеңуяубермәлендә*

*яҙһайынбеҙшулайитәбеҙ:*

*һабанһөрөпкиткәнеребеҙҙе,*

һаман көткәнәсәләребеҙҙе,

***балаларыбыҙҙы,***

*бисәләребеҙҙе*

*яҙһайынберкүрепкитәбеҙ.*

*Тик үҙҙәрегенәкүрмәйҡала.*

*Күренәбеҙбарытөштәбеҙ* (Рафаэль Сафин).

**Балаларыбыҙҙы - исем, башланғыс формаһы – бала, кемде? Уртаҡлыҡ, күплектә, эйәлек заты, төшөм килеш, тултырыусы.**

4. Аҫтына һыҙылған һүҙҙәрҙең һәм һүҙ бәйләнештәрҙең мәғәнәһе буйынса нисек аталыуын билдәләргә

***Ҡояшлы ла булыр көндәрегеҙ,***

***аяҙкүктеҡапларболотта.***

*Онотмағыҙбеҙҙе! Онотмағыҙ…*

*Ҡайталмабыҙҡаҙҙарбулыпта…*

*Шулай тинеләрҙәюғалдылар…*

*Ә бөгөнмин, бөгөн, таңҡалып,*

***төштә****түгел,* ***өндә****ҡарап торҙом*

*яҙғытаңдыңһыҙылыпатҡанын,*

*көмөшсынйырбулып, теҙелешеп,*

*ҡырҡаҙҙарыосопҡайтҡанын*(Рафаэль Сафин).

**Антонимдар : ҡояшлы булыр – болот ҡаплар, төштә - өндә. Антитеза.**

5.Аҫтына һыҙылған һүҙҙәрҙең башланғыс формаһы нисек, дөрөҫ яуапты билдәләргә:

*Урал тауы – Ер кендеге тигәнһүҙҙәр*

*Илаһиберҡөҙрәтменән****тулғандыр*** *ул.*

*Ошо ерҙе, ошоилдеХоҙайбеҙгә*

***Мәңгелеккәтәғәйенләп****ҡуйғандыр ул* (РәшитШәкүр).

**Тулғандыр – тул (бойороҡ һөйкәлеше), мәңгелеккә - мәңгелек (төп килеш), тәғәйенлә (бойороҡ һ).**

6.Түбәндә бирелгән шиғыр өҙөгөндәге һөйләм составы, интонацияһы һәм маҡсаты буйынса ниндәй, яуапяҙығыҙ:

*Алтын диңгеҙ, алтындиңгеҙ,*

*Иркәһеерәсәнең,*

*Һин бит минеңяҡтыкөнөм,*

*Шатлығым, киләсәгем*(РәшитНазаров).

**хәбәр һөйләм, ябай, ике составлы, өндәш һүҙҙәр менән тулылындырылған. Тиң хәбәрҙәр.**

7.Мәҡәлдәрҙең аҙағын яҙып бөтөрөргә:

***Һүҙе хаҡтың…*йөҙө аҡ.**

***Яҡшыныңүҙеяҡшы…* үҙенән һүҙе яҡшы.**

***Яман аш йөрәккәятмаҫ, …*яман һүҙ күңелгә ятмаҫ.**

***Аҡыл–теҙген, ҡылыҡ–ат, …*теҙгенеңде белеп тарт.**

***Тел зиннәте–*тоғро һүҙ.**

8.Шиғырҙы образлы итеүсес араларҙы күрһәтергә:

*Ай, Уралым, Уралым,*

*КүгәрепятҡанУралым!*

*Нурғасумғантүбәһе*

*КүккәашҡанУралым!*

*Һине маҡтаййырҙарым,*

*Һине данлай йырҙарым.*

*Төнөнкүккәайҡалҡһа,*

*Алтындай балҡыйУралтау,*

*Көндөҙкүккәкөнҡалҡһа,*

*КөмөштәйбалҡыйУралтау* (Салауат Юлаев).

**Теҙем, ҡобайыр жанры. Уралдың образын һүрәтләй. Уның матурлығын данлай. Төрлө һүрәтләү саралары аша Уралтауҙың хазурлығын күрһәтә, уның матурлығына һоҡлана, ғорурлыҡ тойғоһо кисерә. Сағыштырыуҙар – алтындай балҡый, көмөштәй балҡый.**

**Эйәлек заты исемдәре – Уралым, йырҙарым.**

**Антонимдар – төнөн – көндөҙ, ай ҡалҡһа – көн ҡалҡһа. ( антитезалар)**

**Эпифора – Уралым, ҡалҡһа, йырҙарым, Уралтау.**

**Йәнәшәлектәр – Күгәреп ятҡан, нурға сумған, күккә ашҡан, һине маҡтай, һине данлай һ.б.**

**Өндәш һүҙҙәр.**

9. Шиғыр юлдарында ниндәй морфологик һәм синтаксик үҙенсәлектәрҙе күрәһегеҙ:

*Ай, Уралым, Уралым,*

*ҺылыуҙаһылыуУралым!*

*Һүҙем бөтһәләтелемдә,*

*Йырым бөтмәне, Уралым!*

*Маҡтапҡурайуйнаһам,*

*Бөтмәйҙәторғанкөйбулыр.*

*Данлап йырым йырлаһам,*

*Бөтмәҙәторғанйырбулыр*(Салауат Юлаев).

**Ҡабатлауҙар, өндәү һөйләмдәр, өндәш һүҡҡәр, синтаҡсиҡ йәнәшәлектәр, антитезалар.**

**Эйәлек заты исемдәре – Уралым, йырым, телем, һүҙем. 1 – се зат ҡылымдары – уйнаһам, йырлаһам, сифаттар – һылыу ҙа һылыу.**

**Теҙемдәр эйәртеүле ҡушма һөйләмдән килә. Йәнәшәлектәр.**

10. Аҫтына һыҙылған һүҙҙәр һөйләмдә ниндәй һүҙ төркөмөнән килгән һәм ниндәй һөйләм киҫәге функцияһын үтәй?

*Кисеүбирмәҫиҙелһымаҡбылтөн,*

***шомло, ҡараңғы.***

*Шаулап ямғырҡоя, гүйә, йыуа*

*йөрәкярамды.*

*Сәнсеүалды–әммәатылмайса*

*ҡалдыйәҙрә.*

*Ҡайҙарғалырәйҙәпйәшен****ялтлай****,*

***зыңлай*** *тәҙрә*(ХәсәнНазар).

***Шомло, ҡараңғы –*сифат, айырымланған аныҡлаусы.**

**Ялтлай- ҡылым. Хәбәр**

**Зыңлай – ҡылым. Хәбәр.**

11.Шиғырҙың лексик үҙенсәлектәрен белдергән һүҙҙәрҙе билдәләргә:

*Аяҙкүктекинәтболотбаҫа…*

*Мин ҡысҡырам: «Хыял, алданың!»*

*Күктәркүкрәй…*

*Әйтерһең дәулмин*

*Яңағынаһуғамялғандың.*

*Йығыламдаторопалғабарам,*

*Абынам да тағыйығылам.*

*Һәм кемдәрҙер, ҡулдарымдантартып,*

*Яҙҙырмаҡсы була юлымдан.*

*Кемдер мине алғатабанәйҙәй:*

*Ҡулдарына янар ут алған…*

*Ә кемдәрҙерәйҙәйбашҡаюлға–*

*Яҡшыменәняманбуталған*(РәзилВәлиев).

**Антонимдар – яҡшы – яман. Йығылам – торам, стилистик антонимдар – алға – башҡа юлға.**

**Фразеологизмдар – юлдан яҙҙырған, ҡулдарына ут алған һ. б.**

**Синонимдар – абынам, йығылам.**

12.

*. Бәләкәй ауылдың урамы иртәле-кисле генә йәнләнә.* Түбәндәге һөйләмдәрҙең эйәһен һәм хәбәрен билдәләп, дөрөҫ яуап яҙырға:

*Болон ауылы урамыныңикенсеяғыБолоншишмәһебуйлаптеҙелгән. Тигеҙкиңурамкөнөбуйытынбула. Ололар–эштә. Бала-сағаБолоншишмәһендә, олораҡтарсаҡҡыныарараҡағыусыМәндемдәКөтөүкитеп, шау-шыу баҫылғас, ир-ат, бисә-сәсә, йәш-елкенсәкэшкәсыға. Шунанкөнөбуйытағытынлыҡ* (ӘнүрВахитов).

**Яғы теҙелгән; урам тын була; ололар – эштә; бала – саға Болон шишмәһенд; олораҡтар Мәндемдә; урамы йәнләнә; көтөү ките; шау – шыу баҫылғас; ир – ат, бала – саға, бисә - сәсә, йәш – елкенсәк сыға; тынлыҡ ( була) – хәбәр.**

13.Аҫтына һыҙылған һүҙгә тулы морфологик анализ яһарға:

*Ә беҙ…*

*ғүмер иткәнһайын,*

*туғайҙарға*

*тартылабыҙһаманнығыраҡ.*

*Бер ҡасандашулай–быйылғылай*

***Һайрамағандыр****ул һандуғас.*

*Һандуғастарһайрарсаҡтағына*

*Беҙсығабыҙурманһуҡмағына*

*Йоҡолокүкбитентаңйыуғас* (Рафаэль Сафин).

**Һайрамағандыр – ҡылым, башланғыс формаһы – һайра, хәбәр һөйкәлеше, юҡлыҡ формаһы, 3 зат, үткән заман, берлектә, хәбәр.**

14.Аҫтына һыҙылған һөйләмдәрҙең схемаһын төҙөргә, синтаксик анализ яһарға:

*Атайым да гармун тураһында*

*матур-матур хыял күпҡорған.*

***Төнуртаһыеткәс, гармунтотоп***

***мунсағалабарыпултырған.***

*Тик сыҡмағанниктерйыр-моңо.*

*Ә аҙаҡтанһатҡангармунын.*

*Мин мунсағабарыпултырманым…*

***Әөйрәнгәсинде–шулине***

***бәхетүҙе.*** *Минәнбәхетлерә*

*кеше ләюҡине. Юҡине!* (Рафаэль Сафин).

**1( - = ) , [ = ] - Ваҡыт эйәрсән һөйләмле эйәртеүле ҡушма һөйләм.**

**2 ( = ) - [ - = ] - Шарт эйәрсән һөйләмле эйәртеүле ҡушма һөйләм.**

15. Шиғырҙа ни өсөн һыҙыҡтар ҡуйылған, дөрөҫ яуап яҙырға:

*Тамаҡтар–ас, күңелдәр–туҡ,*

*күңелдәйыр-моңине,*

*аяҡтасабатаине,[*

*ҡулдарҙа гармун ине* (Рафаэль Сафин).

**Ярҙамсы ҡылым төшөп ҡалған - ас ине, туҡ ине ( эллипсис- еңел аңлашылған һүҙҙәрҙе төшөрөп ҡалдырыу)**

16*.* Һөйләмдәге аҫтына һыҙылған һүҙҙәр ниндәй һүҙ төркөмөнән килгән?

*Тын төндәрҙеңалһыу****зәңгәрлеген***

*Күргәнемюҡинеһискенә.*

*Күңелемдәурғыпйырҙарташа,*

*Һәрһүҙемдә–****һүнмәҫ*** *хис кенә* (Әсхәл-Әхмәт-Хужа).

**Зәңгәрлеген – зәңгәрлек – исем, һүнмәҫ – сифат ҡылым.**

17. Һөйләүсенең тыңлаусыға йәки йәнһеҙ предметтарға, тәбиғәт күренештәренә туранан-тура мөрәжәғәтен белдереп, икенсе затҡа ғына ҡараған һөйләмдәрҙә булған һәм үҙенсәлекле айырыу интонацияһы менән әйтелеп, яҙма телмәрҙә тыныш билдәләре менән айырылған һүҙҙәр нисек атала?

**Өндәш һүҙҙәр.**

18.Өҙөктәге аҫтына һыҙылған һүҙбәйләнештәр нисек атала, дөрөҫ яуап яҙырға:

*Әхмәди, сәйенэсепбөтөп, сынаяғын түңкәрҙеләстенабуйындағыэскәмйәгәбарыпултырҙы. Улһуңғыһүҙентуранан-тураШаһиәхмәткәтөбәп, уғаүпкәбелдерҙе:*

* ***Атай малы – ҡатаймалы****, тигәндәр. Ярар, атаймалыменәнбайыҡҡанһинбайыҡинде.* ***Баш һаубулһа, миңәләмалтабылыр****, – тине.*

*Хажғәлеҡарт уныңһүҙенэскерһеҙхупларғатырышты:*

* *Эйе, эйе,* ***маллы байҙануллыбай****, тигәндәрборонғолар, тинеулһәмӘхмәдиҙеңулдарыбарлыҡҡаишараитте. ҠаныҡыҙғанӘхмәдиуныңишараһыниҫләмәне, ахырыһы.*
* ***Шайтан ярлы, мин бай****, – тине ул, –* ***хоҙайҙыңбиргәненәшөкөр***(ЖәлилКейекбаев).
* **Әйтемдәр : Атай малы – ҡатай малы. Маллы байҙан уллы бай. Шайтан ярлы, мин бай. Хоҙайҙың биргәненә шөкөр.**
* **Мәҡәл - Баш һау булһа, миңә лә мал табылыр.**

19. Бирелгән һөйләмдә ни өсөн ике нөктә ҡуйылған?

*Буҙкүктәрҙеңяуырболоттары,*

*Йәйҙәркилһә, шуныдөрөҫләй:*

*Ҡараңғы көнкүшектергәнмәлдә*

*Һаҙағайҙар йәнгәнурөҫтәй.*

*Күңелдәрҙеңауырболоттары*

*Был ҡанунғаһыйыпйәшәмәй:*

*Ҡайғы йәшекүҙҙәняуғанмәлдә*

*Шатлыҡнурыйәндәйәшнәмәй*

(Әсхәл-Әхмәт-Хужа).

**Артабанғы һөйләмде асыҡлап килә.**

**1. Ҡатмарлы синтаксик конструкция, шуны дөрөҫләй –нимәне?**

**2. Ҡатмарлы синтаксик конструкция, ни сәбәптән? –сөнки ҡайғы йәше күҙҙән яуған мәлдә шатлыҡ нуры йәндә йәшнәмәй.**

20. Аҫтына һыҙылған конструкция һөйләмдең ниндәй киҫәге?

*Уйнай гармун…*

***Гармун уйнағанда***

*киңурамдаһиңәтарбитул.*

*Уйнай гармун…*

***Гармун моңона*** *ла*

*елкенмәгәнйөрәкбарбитул*(Рафаэль Сафин).

Гармун уйнағанда – ваҡыт хәле.

Гармун моңона ла – аныҡлаусы.