**Акмуллинская олимпиада по башкирскому языку. 2 тур. 2017-2018 учебный год. 5-8 классы.**

1. Белдең бер һүҙ, белмәнең күп һүҙ.
2. Телмәр эшмәкәрлегенең дүрт төрө: тыңлап аңлау, уҡыу, һөйләү, яҙыу.
3. Лексик ҡатлам.
4. Антитеза ( ҡапма-ҡаршы ҡуйыу) алымы. Күркәм әҫәрҙәрҙә лә, халыҡ ижады әҫәрҙәрендә лә йыш ҡулланыла.
5. Йырлай алмам- 1-се зат, берлектә, йәшәй алмам- 1-се зат, берлектә, булайым- 1-се зат, берлектә.
6. Һөйләмдәге эйәреүсе һүҙҙе эйәртеүсе һүҙгә, шулай уҡ эйәрсән һөйләмде баш һөйләмгә бәйләй торған ярҙамсы һүҙ бәйләүес тип атала.
7. Ғилем – ҡош, аҡыл – ҡанат. Һыҙыҡ ҡуйыла, сөнки эйә менән хәбәр икеһе лә исем һүҙ төркөмөнән килгән.
8. Шул – күрһәтеү алмашы, әллә нимә – билдәһеҙлек алмашы.
9. Һөйләүсенең әйтелгәнгә ҡарата мөнәсәбәте һөйләмдәр менән дә бирелә. Бындай һөйләмдәр инеш һөйләмдәр тип атала. Улар, ғәҙәттә, һыҙыҡ йәки йәйәләр эсенә алына.
10. Көнөн- төнөн, һауа-ер. Был һүҙҙәр антонимдар тип атала.
11. Бер составлы атама һөйләмдәр тип атала.
12. Һыйыныр – ҡылым (сифат ҡылым, киләсәк заман), яна торғайны – ҡылым (билдәле үткән заман формаһы, -а аффиксы һәм торғайны ярҙамсы ҡылымы).
13. Зәңгәр – төҫтө белдерә, төп сифат, тын – шартлы сифат, яҡты – шартлы сифат, ғорур, нескә – шартлы сифаттар.
14. А) Өфөнөң уртаһында ф хәрефе бар.

Б) Дәрес аҙағы с менән бөтә.

В) йылғала бөтәһе ете ҡош йөҙә, сөнки тауыҡ менән әтәс йөҙә белмәй.

15. Унлап, һигеҙләп – сама һандары.

16. Биш баш умарта, ете дана китап – үлсәү һандары.

17. Яңыса, һинеңсә, айыуҙай, йәйен – рәүеш һүҙ төркөмөнә ҡарай.

18. “Ҡурайҡайым еңел, көйө ауыр” – ҡурай еңел музыка ҡоралы, әммә ул ҡурайҙа көйҙәр уйнарға өйрәнеүе ауыр.

19. Нығынған һүҙбәйләнештәр, йәғни фразеологик берәмектәр, тип йөрөтәләр.

20. Айыу майы һөртөү – алдау.