1. **тур 2016-2017 уҡыуйылы.**

**5 - 8 кластар өсөнинтернет-олимпиадаһорауҙары**

1.Шиғырөҙөгөнәнавторҡуйғанидеяны, проблеманыһәмтеманыбилдәләргә, шуларҙыһүрәтләгәнһүҙҙәрҙеһәмһүҙбәйләнештәрҙекүрһәтеп, дөрөҫяуапяҙырға:

*Өндә түгел, төштә күрҙем уны:*

*Яҙғы таңдың һыҙылып атҡанын,*

*Көмөш сынйыр булып, теҙелешеп,*

*Ҡыр ҡаҙҙары осоп ҡайтҡанын.*

*Ҡыр ҡаҙҙары осоп килә ине,*

*Таң нурына мансып түштәрен…*

*Ниңә әле шул төш онотолмай,*

*Онотолғанда башҡа төштәрем?*

*Ҡыр ҡаҙҙары осоп килеп төштө*

*Тымыҡ күл буйына–таллыҡҡа.*

*– Һаумыһығыҙ, ҡаҙҙар! –тигән инем…*

* *Һаумы, яҡташ! –тигән тауышҡа*

*Ышанмай ҙа торҙом…*

*Минең алда*

*Ҡаҙҙар түгел ине, –һалдаттар.*

*Түштәрендә сыңлай миҙалдары,*

*Шинелдәрен төрөп алғандар.*

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

*Онотманымы әле яҡташтар?*

*Иҫләйҙәрме әле?*

*Беҙ бит, –тиҙәр, –*

*Яуҙа үлеп ҡалған һалдаттар.*

*Ер уянған саҡта, нисек итеп*

*Йоҡлап ятмаҡ кәрәк ҡәберҙә!*

*Ҡыр ҡаҙҙары булып*

*Тыуған яҡҡа*

*Ҡайтып төштөк бына хәҙер ҙә* (Рафаэль Сафин).

**Был шиғырҙа өн менән төш аралаша***.*Һуғыштан һуң күпме ваҡыт үткән, һыуҙар аҡҡан, яңы яҙҙар атҡан. Ә яңы яҙҙар килгән һайын, көмөш сынйыр булып, теҙелешеп ҡыр ҡаҙҙары тыуған яҡтарына ҡайта. Улар ҡаңғылдашып сәләмләй тыуған-үҫкән йылға- күлдәрен, тик был ҡаҙҙар түштәренә миҙал таҡҡан, кешеләрсә телгә килгән һалдаттарға әйләнә. Һаумы, туған! Онотманығыҙмы әле яҡташтар – тип өндәшә. Беҙ яуҙа үлеп ҡалған һалдаттар, ер уянған саҡта нисек итеп йоҡлап ятмаҡ кәрәк ҡәберҙә!- тиҙәр. Ҡыр ҡаҙҙары символикаһы үлемһеҙ хәтер һыны булып алға килә. Һуғышты , яуҙа ятып ҡалған һалдаттарҙы онотмаҫҡа саҡыра. Минеңсә, темаһы беҙҙең үткәнебеҙ, хәҙергебеҙ һәм киләсәгебеҙ. Заман башҡа – заң башҡа тигән һүҙҙәрҙән сығып әйтер инем. Замана үҙгәрә, кешеләр үҙгәрә, әммә ләкин кешелек үткәнен оноторға тейеш түгел. Үткәнһеҙ хәҙерге юҡ, хәҙергеһеҙ киләсәк юҡ.

2.Шиғырөҙөгөндәаҫтынаһыҙылғанһүҙҙәрһөйләмдеңниндәйкиҫәгеһәмниндәйһүҙтөркөмөнәнкилгәненбилдәләргә:

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

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

*ергә, күккә–төпһөҙзәңгәрлеккә*

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

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

**Яуаптар:**

**Йәм-йәшел, зәп-зәңгәр** – һөйләмдең хәбәре, сифаттың артыҡлыҡ дәрәжәһендә.

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

**Баҡ – һөйләмдең** хәбәре, ҡылымдан килгән.

**Аҡылдан яҙ ине –** фразеологик берәмек + ине.

3.Шиғырөҙөгөндәаҫтынаһыҙылғанһүҙгәтулыморфологиканализяһарға:

*Тәбиғәттеңуяубермәлендә*

*яҙһайынбеҙшулайитәбеҙ:*

*һабанһөрөпкиткәнеребеҙҙе,*

*һаман көткәнәсәләребеҙҙе,*

***балаларыбыҙҙы,***

*бисәләребеҙҙе*

*яҙһайынберкүрепкитәбеҙ.*

*Тик үҙҙәрегенәкүрмәйҡала.*

*Күренәбеҙбарытөштәбеҙ* (Рафаэль Сафин).

**Балаларыбыҙҙы –** исем, б.ф.- бала, кемде?, уртаҡлыҡ, күплектә, эйәлек заты,төшөм килеш, тултырыусы.

4.Аҫтынаһыҙылғанһүҙҙәрҙеңһәмһүҙбәйләнештәрҙеңмәғәнәһебуйынсанисекаталыуын 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** – ҡояш-болот, төш-өн, антитеза.

5. Аҫтынаһыҙылғанһүҙҙәрҙеңбашланғысформаһынисек, дөрөҫяуаптыбилдәләргә:

*Урал тауы – Ер кендеге тигәнһүҙҙәр*

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

*Ошо ерҙе, ошоилдеХоҙайбеҙгә*

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

Аҫтынаһыҙылғанһүҙҙәрҙеңбашланғысформаһы:

**Тулғандыр** – тул.

**Мәңгелеккә** –мәңгелек.

**Тәғәйенләп** –тәғәйенлә.

6.Түбәндәбирелгәншиғырөҙөгөндәгеһөйләм составы, интонацияһыһәммаҡсатыбуйынсаниндәй, яуапяҙығыҙ:

*Алтын диңгеҙ, алтындиңгеҙ,*

*Иркәһеерәсәнең,*

*Һин бит минеңяҡтыкөнөм,*

*Шатлығым, киләсәгем*(РәшитНазаров).

Түбәндәбирелгәншиғырөҙөгөндәгеһөйләм составы, интонацияһыһәммаҡсатыбуйынса – **хәбәр һөйләм**.

7.Мәҡәлдәрҙеңаҙағыняҙыпбөтөрөргә:

*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.Шиғырҙыобразлыитеүсесараларҙыкүрһәтергә:

*Ай, Уралым, Уралым,*

*КүгәрепятҡанУралым!*

*Нурғасумғантүбәһе*

*КүккәашҡанУралым!*

*Һине маҡтаййырҙарым,*

*Һине данлай йырҙарым.*

*Төнөнкүккәайҡалҡһа,*

*Алтындай балҡыйУралтау,*

*Көндөҙкүккәкөнҡалҡһа,*

*КөмөштәйбалҡыйУралтау* (Салауат Юлаев).

*Теҙем, ҡобайыр жанры*. Уралдың матурлығын данлай.

*Йәнәшәлектәр* -Күгәреп ятҡан Уралым!

Күккә ашҡан Уралым! Һ.б.

*Сағыштырыуҙар-* Алтындай балҡыйУралтау

Көмөштәй балҡый Уралтау

*Өдәш һүҙҙәр – Уралым.*

*Эпифора -*

9. Шиғырюлдарынданиндәйморфологикһәмсинтаксикүҙенсәлектәрҙекүрәһегеҙ:

*Ай, Уралым, Уралым,*

*ҺылыуҙаһылыуУралым!*

*Һүҙем бөтһәләтелемдә,*

*Йырым бөтмәне, Уралым!*

*Маҡтапҡурайуйнаһам,*

*Бөтмәйҙәторғанкөйбулыр.*

*Данлап йырым йырлаһам,*

*Бөтмәй ҙәторғанйырбулыр.* (Салауат Юлаев).

***Ҡабатлауҙар, өндәү һөйләмдәр, өндәш һүҙҙәр, синтаксик йәнәшәлектәр, антитезалар.***

* ***-Эйәлек заты исемдәре-***Уралым, йырым, һүҙем, телем.
* ***Ҡылымдар-*** уйнаһам, йырлаһам.
* ***Сифаттар –*** һылыу ҙа һылыу

10. Аҫтынаһыҙылғанһүҙҙәрһөйләмдә ниндәйһүҙ төркөмөнәнкилгәнһәмниндәйһөйләм киҫәгефункцияһынүтәй?

*Кисеүбирмәҫиҙелһымаҡбылтөн,*

***шомло,ҡараңғы.***

*Шаулап ямғырҡоя, гүйә, йыуа*

*Йөрәкярамды.*

*Сәнсеүалды–әммәатылмайса*

*Ҡалдыйәҙрә.*

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

***зыңлай****тәҙрә.* (ХәсәнНазар).

***Шомло,ҡараңғы –*** һөйләмдә айырымланған аныҡлаусы, сифаттан килгән.

***Ялтлай*** *–*һөйләмдең хәбәре, ҡылымдан килгән.

***Зыңлай-*** һөйләмдең хәбәре, ҡылымдан килгән

11.Шиғырҙың лексикүҙенсәлектәренбелдергәнһүҙҙәрҙебилдәләргә:

*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).

**Фразеологизмдар** – юлдан яҙҙырмаҡсы, ҡулдарына ут алған.

**Антонимдар** – яҡшы- яман, йығылам- торам.

**Стилистик антонимдар**- алға – башҡа юлға.

12.Түбәндәге һөйләмдәрҙеңэйәһенһәмхәбәренбилдәләп, дөрөҫяуапяҙырға: *Болон ауылы урамыныңикенсеяғы(эйә) Болоншишмәһебуйлаптеҙелгән (хәбәр). (2 составлы,тарҡау,тулы,хәбәр һөйләм.)*

*Тигеҙкиңурам(эйә)көнөбуйытынбула(хәбәр).*

*(2 составлы,тарҡау,тулы,хәбәрһөйләм.)*

*Ололар (эйә)–эштә(хәбәр).(2 составлы,йыйнаҡ,кәм, хәбәр һөйләм).*

*Бала-саға (эйә)Болоншишмәһендә, олораҡтар (эйә)саҡҡыныарараҡағыусыМәндемдә. ( 1 составлы, атама һөйләм,тарҡау,кәм,хәбәр).*

*Бәләкәйауылдыңурамы (эйә)иртәле-кислегенәйәнләнә (хәбәр).*

*(2 составлы,тарҡау,тулы,хәбәрһөйләм.)*

*Көтөү (эйә)китеп(хәбәр), шау-шыу(эйә)баҫылғас(хәбәр)., ир-ат, бисә-сәсә, йәш-елкенсәк(эйә)эшкәсыға(хәбәр).(күп эйәрсәнле ҡушма һөйләм).*

*Шунанкөнөбуйытағытынлыҡ.*(эйә)*( 1 составлы, атама һөйләм,тарҡау,кәм,хәбәр).*(ӘнүрВахитов).

13.Аҫтынаһыҙылғанһүҙгәтулыморфологиканализяһарға:

*Ә беҙ…*

*Ғүмер иткәнһайын,*

*туғайҙарға*

*тартылабыҙһаманнығыраҡ.*

*Бер ҡасандашулай–быйылғылай*

***Һайрамағандыр****ул һандуғас.*

*Һандуғастарһайрарсаҡтағына*

*Беҙсығабыҙурманһуҡмағына*

*Йоҡолокүкбитентаңйыуғас.* (Рафаэль Сафин).

***Һайрамағандыр-*** ҡылым,б.ф.- һайра, хәбәр һөйкәлеше, юҡлыҡта, IIIзат, үткән заман, берлектә,хәбәр.

14.Аҫтынаһыҙылғанһөйләмдәрҙеңсхемаһынтөҙөргә, синтаксиканализяһарға:

*Атайым да гармун тураһында*

*матур-матур хыял күпҡорған.*

***Төнуртаһыеткәс, гармунтотоп***

***Мунсағалабарыпултырған.***

*Тик сыҡмағанниктерйыр-моңо.*

*Ә аҙаҡтанһатҡангармунын.*

*Мин мунсағабарыпултырманым…*

***Әөйрәнгәсинде–шулине***

***Бәхетүҙе.*** *Минәнбәхетлерәк*

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

***Төн уртаһыеткәс, гармун тотоп,***

***Мунсаға ла барып ултырған.***

***Ҡасан?***

***, .***

Эйәртеүле ҡушма ваҡыт эйәрсән һөйләм.

***Ә өйрәнгәс инде–шул ине ни эшләгәс?***

***бәхет үҙе.***

-

.

Эйәртеүле ҡушма хәбәр эйәрсәнле һөйләм.

15. Шиғырҙаниөсөнһыҙыҡтарҡуйылған, дөрөҫяуапяҙырға:

*Тамаҡтар–ас, күңелдәр–туҡ,*

*Күңелдәйыр-моңине,*

*Аяҡтасабатаине,*

*Ҡулдарҙагармун ине.* (Рафаэль Сафин).

**Ярҙамсы ҡылым төшөп ҡалған: ас ине, туҡ ине.**

**Эллипсис (еңел аңлашыла торған һүҙҙәрҙе төшөрөп ҡалдырыу).**

16*.* Һөйләмдәге аҫтынаһыҙылғанһүҙҙәрниндәйһүҙтөркөмөнәнкилгән?

*Тын төндәрҙеңалһыу****зәңгәрлеген***

*Күргәнемюҡинеһискенә.*

*Күңелемдәурғыпйырҙарташа,*

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

***Зәңгәрлеген- зәңгәрлек – исем.***

***Һүнмәҫ*** *- сифат ҡылым.*

17. Һөйләүсенеңтыңлаусығайәкийәнһеҙпредметтарға, тәбиғәткүренештәренәтуранан-тура мөрәжәғәтенбелдереп, икенсезатҡағынаҡарағанһөйләмдәрҙә булғанһәмүҙенсәлеклеайырыуинтонацияһыменәнәйтелеп, яҙмателмәрҙәтынышбилдәләременәнайырылғанһүҙҙәрнисекатала?

**Өндәш һүҙҙәр тип атала.**

18.Өҙөктәгеаҫтынаһыҙылғанһүҙбәйләнештәр нисек атала, дөрөҫяуапяҙырға:

*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).

***Атай малы – ҡатай малы. Баш һау булһа, миңә лә мал табылыр. Маллы байҙан уллы бай. Шайтан ярлы, мин бай. Хоҙайҙың биргәненә шөкөр– әйтемдәр һәм мәҡәлдәр.***

19. Бирелгәнһөйләмдә ни өсөникенөктәҡуйылған?

*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: һыйып йәшәмәй –ни сәбәпле?

20. Аҫтынаһыҙылғанконструкцияһөйләмдеңниндәйкиҫәге?

*Уйнай гармун…*

***Гармун уйнағанда***

*Киңурамдаһиңәтарбитул.*

*Уйнай гармун…*

***Гармун моңона*** *ла*

*Елкенмәгәнйөрәкбарбитул.* (Рафаэль Сафин).

***Гармун уйнағанда – ваҡыт хәле***

***Гармун моңона – аныҡлаусы.***