9-сы синыф

**Һаумы, мәктәп!**

1.*1 сентябрь* ниндәй байрам һанала?

а) 1 сентябрь – Белем көнө

б) Ҡорбан байрамы көнө

в) Уҡытыусылар көнө

г) Матурлыҡ көнө

2. «*Тыныслыҡ*» һүҙенең синонимын әйтегеҙ:

а) иреклек, азатлыҡ

б) матурлыҡ

в) ирекһеҙлек

г) донъя

3. “*Ҡаурый, тубырсыҡ, йыйырсыҡ*” һүҙҙәренең тәржемәһен табығыҙ:

а) морщинка, шишка, перо

б) шишка, морщинка, перо

в) перо, морщинка, шишка

г) перо, шишка, морщинка

4. “*Мәктәп*” һүҙе ниндәй телдән үҙләштерелгән?

а) төрки телдәрҙән

б) иран телдәренән

в) саф башҡорт теле

г) рус теленән

5. *“Ырыҫ, дәүләт шишмәһен асам тиһәң,*

*Ғилем, һөнәр берҙән-бер ғәмәл булыр.”*

-шиғри юлдарҙың авторы кем?

а) Мифтахетдин Аҡмулла

б) Ризаитдин Фәхретдин

в) Рауил Бикбаев

г) Ҡәҙим Аралбай

6.Шағир Мостай Кәримдең тыуған районын атағыҙ:

а) Келәш районы

б) Миәкә районы

в) Ғафури районы

г) Шишмә районы

7. “*Себеште көҙ һанайҙар*” мәҡәленең урыҫса вариантын әйтегеҙ:

а) цеплят по осени считают

б) цеплят зимой считают

В) цеплят летом считают

Г) цеплят в сентябре считают

8. Антонимдар тип ниндәй һүҙҙәргә әйтәләр?

А) ҡапма-ҡаршы мәғәнәле һүҙҙәргә әйтәләр

Б) бер үк мәғәнәле һүҙҙәргә әйтәләр

В) бер мәғәнәне аңлатып, яҙылышы төрлө булған һүҙҙәргә әйтәләр

Г) ҡапма-ҡаршы мәғәнә аңлатып, бер үк яҙылышлы һүҙҙәргә әйтәләр

9. “*Яҡты*” һүҙенә антоним табығыҙ:

А) насар

Б) ҡараңғы

В) матур

Г) аҡыллы

10. Аяҡтарым юлда, күңелем йырҙа,

Ерҙә мин бер шундай юламан.

Көндөҙ мин – ҡояшҡа, ә төндәрен

Йондоҙҙарға ҡарап юл алам.

Был шиғыр юлдарының авторы кем?

А) Мостай Кәрим

Б) Рәшит Назар

В) Хәсән Назар

Г) Рәмил Ҡол-Дәүләт

11. *“Белеме барҙың…”*– мәҡәлде артабан дауам ит:

А) хөрмәте юҡ

Б) ҡәҙере бар

В) уйы бар

Г) аҡылы бар

12. Предметтың билдәһен белдергән һүҙ … тип атала

А) сифат

Б) исем

В) хәл

Г) ҡылым

13. «*Матур кеше», «матур йырлай*» һүҙбәйләнештәрендә сифатты табығыҙ:

А) матур кеше

Б) матур йырлай

В) бөтә яуаптар ҙа дөрөҫ

Г) дөрөҫ яуап юҡ

14. Һөйләмдең баш киҫәктәре нисек атала?

а) хәл һәм хәл әйтеме

б) ҡылым һәм сифат

в) эйә һәм хәбәр

г) исем һәм ҡылым

15. *Егет…бер булыр.* Нөктәләр урынына кәрәкле һүҙҙе ҡуйып мәҡәлде әйтегеҙ:

а) кеше

б) бала

в) һәм ҡыҙ

г) кешегә

16. Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәрен атағыҙ:

а) эйә һәм хәбәр

б) ҡылым һәм исем

в) аныҡлаусы һәм тултырыусы

г) аныҡлаусы, тултырыусы һәм хәлдәр

17. «Үрмәкселәр үргән аҡ уҡаны

Ялтырата әбей сыуағы”.

Аҫтына һыҙылған һүҙҙәр һөйләмдең ниндәй киҫәге булып килә?

А) тултырыусы һәм аныҡлаусы

Б) эйә һәм хәбәр

В) аныҡлаусы һәм тултырыусы

Г) аныҡлаусы һәм аныҡлаусы

Дөрөҫ яуаптар:

1-а, 2-а, 3-г, 4-а, 5-а, 6-г, 7-а, 8-а, 9-б, 10-а, 11-б, 12-а, 13-а, 14-в,

15-а, 16-г, 17-в

**Ергә мәрхәмәт – илгә бәрәкәт**

1.”*Ҡорой”* ҡылымының заманын тап:

А) үткән заман

Б) киләсәк заман

В) хәҙерге заман

Г) дөрөҫ яуап юҡ

2. Кем ул Тамара Ғәниева?

А) шағирә

Б) сәсәниә

В) яҙыусы

Г) йырсы

3. “*Болонда”* һүҙе ниндәй килештә?

А) төшөм килештә

Б) урын-ваҡыт килештә

В) сығанаҡ килештә

Г) төп килештә

4. “*Тәбиғәт, һауа, болон*” һүҙҙәре ниндәй һүҙ төркөмдәре?

А) эйә

Б) исем

В) ҡылым

В) сифат

5. “Бибеш, Йәнеш, Гөлйемеш,

Гөлйемеш матур имеш…” – “Кәмһетелгәндәр” әҫәренең авторын тап:

А) Зәйнәб Биишева

Б) Әхмәтзәки Вәлиди

В) Мостай Кәрим

Г) Али Карнай

**6. Хәлдәр һөйләмдә нимәләрҙе асыҡлап килә?**

**А) хәбәрҙе**

Б)эйәне

В) аныҡлаусыны

Г) тултырыусыны

7. Нисә хәл төрөн беләһегеҙ?

А) 6

Б) 7

В)3

Г)9

8. Егет кеше ике һөйләмәҫ. Мәҡәлдәр аҫтына һыҙылған хәл ниндәй төргә ҡарай?

А) күләм-дәрәжә хәле

Б) шарт хәле

В) маҡсат хәле

Г) рәүеш хәле

9. “Үҙем һәм халҡым” шиғырының авторын әйт:

А)Мәжит Ғафури

Б) Рәми Ғарипов

В) Мостай Кәрим

Г) Зәйнәб Биишева

10. Урын хәлдәре ниндәй һорауҙарға яуап бирә?

А) ҡайҙа? ҡайҙан? ҡайҙа?

Б) күпме? нисек? ҡайҙа?

В) ҡайҙа? ҡасан? ҡасанға тиклем?

Г) ҡасан? ни тиклем? Күпме?

11. Нимә ул легенда?

А) әкиәт

Б) хикәйәт

В) эпос

Г) шиғыр

12. Яҙҙар килгәс, ҡарҙар иреп ағыр,

Ләкин…иремәҫ шул

Күкрәк төпкөлөндә ятҡан ҡар… - бирелгән өҙөктән ваҡыт хәлен табығыҙ:

А) иремәҫ шул

Б) ҡарҙар ағыр

В) яҙҙар килгәс

Г) яҙҙар ағыр

13. Ҡырғыҙ халҡының Манас тураһындағы эпосында нисә юл?

А) 500 000

Б) 600 000

В) 100 000

Г) 350 000

14. Рәүеш хәле ниндәй һорауҙарға яуап бирә?

А) нисек? ҡайһылай?

Б) күпме? ҡасан?

В) ҡайҙа? ҡасан?

Г) ниндәй? Күпме?

15. Алтын **бөртөкләп**йыйыла. Ҡалын хәреф менән бирелгән хәл

ниндәй төргә ҡарай?

А) күләм-дәрәжә хәле

Б) рәүеш хәле

В) ваҡыт хәле

Г) шарт хәле

16. *“Старшая сестра”* һүҙбәйләнешен тәржемә итегеҙ:

А) оло апайым

Б) кесе һеңлем

В) оло һеңлем

Г) оло ҡустым

17. Ҡылымдарҙың нисә заманы бар, билдәлә:

А) үткән заман, хәҙерге заман, киләсәк заман

Б) үткән заман

В) үткән заман, хәҙерге заман

Г) хәҙерге заман, киләсәк заман

18. *«хәсрәт»* һүҙенең русса тәржемәһен табығыҙ:

А) горе

Б) счастье

В) красота

Г) начало

Дөрөҫ яуаптар:

1-в, 2-а, 3-б, 4-б, 5-а, 6-а, 7-б, 8-а, 9-а, 10-а, 11-б, 12-в, 13-а, 14-а, 15-а, 16-а, 17-а

**Атамалар ни һөйләй?**

1.Өфө ҡалаһы ниндәй йылға ярында урынлашҡан?

А) Ҡариҙел йылғаһы

Б) Ағиҙел йылғаһы

В) Ыҡ йылғаһы

Г) Иҙел йылғаһы

2. Ағиҙел йылғаһының оҙонлоғо күпме?

А) 1500 км

Б) 1000 км

В) 100 км

Г) 2000 км

3. Нимә ул *“атама”?*

А) название

Б) звание

В) зов

Г) юбилей

4. Күләм-дәрәжә хәле ниндәй һорауҙарға яуап бирә?

А) нисә? күпме? нисә тапҡыр? ниндәй дәрәжәлә?

Б) нисә? күпме? ҡасан?

В) нисәнсе?

Г) күпме? ниндәй дәрәжәлә?

5. ***Ете ҡат****үлсә,****бер ҡат****киҫ*. Ҡалын хәреф менән бирелгән һүҙҙәр ниндәй хәл төрөнә ҡарай?

А) маҡсат хәле

Б) күләм-дәрәжә хәле

В) дәрәжә хәле

Г) күләм хәле

6. Кем ул Ҡәҙим Аралбай?

А) шағир

Б) драматург

В) йырсы

Г) яҙыусы

7. Башҡорттарҙың төп йорто Каруанһарай ҡасан төҙөлә?

А) 1837 – 1846 йй.

Б) 1700 – 1765 йй.

В) 1873 – 1864 йй.

Г) 1800 – 1999 йй.

8. *“Мәғрифәт”* һүҙенең тәржемәһен әйтегеҙ:

А) просвещение

Б) памятник

В) учитель

Г) собственность

9. Шарт хәле ниндәй һорауҙарға яуап бирә?

А) күпме шартта?

Б) ниндәй шартта?

В) нисек?

Г) күпме һәм ниндәй шартта?

10. …тормошҡа ашырып була. Кәрәкле һүҙбәйләнеште шарт хәле формаһында ҡуйығыҙ:

А) бик теләһәң

Б) бик теләгәс

В) бик теләгәндә

Г) бик теләп

11. Кем ул Батырша?

А) Башҡорт ихтилалын ойоштороусы шәхес, ысын исеме – Абдулла Баһадиршаһ Ғәли Ғәлиев.

Б) Башҡорт уҡыу йортона нигеҙ һалыусы

В) Каруанһарайға нигеҙ һалыусы

Г) Әхмәтзәки Вәлиди Туған

12. *“Ихтилал”* һүҙенең тәржемәһен табығыҙ:

А) восстание

Б) бой

В) война

Г) мир

13. ***“Таштуғай****”*йырының авторы кем?

А) Мирсәйет Юнысов

Б) халыҡ йыры

В) Юлай Үҙәнбаев

Г) Тәнзилә Үҙәнбаева

14. Сәбәп хәленең һорауҙарын билдәлә:

А) ни өсөн? ни сәбәпле?

Б) нимәгә?

В) нимә өсөн?

Г) нисәнсе?

15*. Мин шатлығымдан һикереп торҙом*. Һөйләмдән сәбәп хәлен табығыҙ.

А) шатлығымдан

Б) һикереп

В) торҙом

Г) шатлығымдан торҙом

16. *Ағас күрке – япраҡ, кеше күрке – сепрәк*. Мәғәнәһе буйынса парын тап:

А) К собаке подходи сзади, а к лошади – спереди.

Б) По одежке встречают, по уму провожают.

В) Забота не съела – скука одолела.

Г) Дружно - не грузно, а врозь – хоть брось.

17. Маҡсат хәленең һорауҙарын тап:

А) ни өсөн? ниндәй маҡсат менән?

Б) күпме маҡсат менән?

В) ниндәй маҡсат менән?

Г) күпме? Нисек?

18. Тойғоларға тулы хоҡуҡ биреп,

Төн **ҡарарға**сыҡтым ҡалаға… Ҡалын хәреф менән ниндәй хәл төрө бирелгән?

А) шарт хәле

Б) маҡсат хәле

В) күләм-дәрәжә хәле

Г) ваҡыт хәле

Дөрөҫ яуаптар:

1-б, 2-а, 3-а, 4-а, 5-б, 6-а, 7-а, 8-а, 9-б, 10-а, 11-а, 12-а, 13-б, 14-а,15-а,

16-б, 17-а, 18-б

**Беҙ ҡышты ла яратабыҙ**

Ҡыйыш ултырһаң да тура һөйлә. Мәҡәлдән кире хәлде тап һәм аҫтына һыҙ.

а) ҡыйыш

б) ултырһаң да

в) тура һөйлә

г) һөйлә

2. …Мин дә бит төн хаҡына

Алдым ҡояштың нурҙарын… - был юлдар ҡайһы шағирҙың әҫәренән алынған?

А) Мостай Кәрим

Б) Шәйехзада Бабич

В) Хәсән Туфан

Г) Рәшит Назаров

3. Күренекле йәш шағир Шәйехзада Бабич кемдәр тарафынан йыртҡыстарса язалап үлтерелә?

А) аҡтар тарафынан

Б) ҡыҙылдар командиры тарафынан

В) немецтар ҡулынан

Г) олатаһы ҡулынан

4. “…*Яҡ-яғымда киң ялан йоҡлап ята тын ғына…*” – бирелгән һөйләмдә ниндәй һүрәтләү сараһы ҡулланылған?

А) метафора

Б)эпитет

В) йәнләндереү

Г) гипербола

5. Ултырҙым мин тауҙың күкрәгенә,

Йырҙар яҙам, ***елкәй***, иҫмәй тор.

(Шәйехзада Бабич) Өҙөктә ҡалын хәрефтәр менән бирелгән һүҙ түбәндәге ниндәй төргә ҡарай?

А) инеш һүҙ

Б) өндәш һүҙ

В) айырымланған киҫәк

Г) эйә

6. Тыуа, яңы, йыл, өр-яңы. Бирелгән һүҙҙәрҙән һөйләм уйлап яҙығыҙ. Һөйләмдә ыңғай һүҙ тәртибе ҡулланығыҙ. Ҡайһы вариант дөрөҫ?

А) Тыуа яңы өр-яңы йыл.

Б) Өр-яңы яңы йыл тыуа.

В) Яңы йыл өр-яңы тыуа.

Г) Өр-яңы тыуа яңы йыл.

Дөрөҫ яуаптар:

1-б, 2-б, 3-б, 4-в, 5-б, 6-б

**Башҡортостан театрҙары**

1.Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры үҙенең тыуған көнө тип ниндәй көндө иҫәпләй?

а) 1919 йылдың 4 декабре

б) 1919 йылдың 4 апреле

в) 1919 йылдың 14 май айы

г) 1919 йылдың 21 октябре

2. Башҡорт дәүләт академия драма театрының сәхнәгә ҡуйған тәүге драмаһы нисек атала? Авторы кем?

А) Мөхәмәтша Буранғолов “Ашҡаҙар”

Б) Мостай Кәрим “Ай тотолған төндә”

Б) Ким Арыҫланов “Кем ғәйепле?”

Г) Мөхәмәтша Буранғолов “Башҡорт туйы”

3. Һүҙҙәрҙе мәғәнәһе буйынса тура килтерегеҙ:

А)Зыялый А)ссылка

Б)Һөргөн Б)представление

В)Тамаша В)интеллегент

4. *Ауылда минең****Әнүр ағайым****менән****Ләлә еңгәм****йәшәй.* Ҡалын хәреф менән бирелгән һүҙҙәр нисек атала? Һөйләмдә ниндәй функция үтәй?

А) өҫтәлмәлек

Б) айырымланған хәл

В) аныҡлаусы

Г) дөрөҫ яуап юҡ

5. «Салауат Юлаев» операһын ижад итеүселәрҙе тап:

А) Баязит Бикбай. Заһир Исмәғилев

Б) Заһир Исмәғилев. Рәсүл Ҡарабулатов

В) Баязит Бикбай. Рауил Бикбай

Г) Ҡәҙим Аралбай. Заһир Исмәғилев

6. *Һәр һүҙ миңә****сәскә төҫлө****,*

*Һәр һүҙ миңә йыр ғына…* Ҡалын хәреф менән бирелгән һүҙҙәр түбәндәге ҡайһы төркөмгә тура килә?

А) йәнләндереү

Б) сағыштырыу

В) эпитет

Г) метафора

7. Хөсәйен Ҡудашев сәхнә серҙәре… төшөнөү… башҡорт театры эргәһендә… актерҙар студияһы… уҡыу … башлай. Һөйләмдәге һүҙҙәргә дөрөҫ ялғауҙар өҫлә:

А) –нә, -ҙе, -ге, -нда, -ҙан

Б) –не, -ҙә, -ге, -да, -дан

В) –не, -ҙе, -ҙан

Г) –те, -де, -ге, уҙа, -дан

Дөрөҫ яуаптар:

1-а, 2-а, 3- а-в, б-а, в-б, 4-а, 5-а, 6-б, 7-а

**Башҡорт халыҡ ижады**

1.Халыҡ ижады өлгөләренең – йыр, әкиәт, эпос, риүәйәт, легендалар, ҡобайыр, таҡмаҡ, мәҡәл һ.б. авторы кем?

А) Мифтахетдин Аҡмулла

Б) Ризаитдин Фәхретдин

В) халыҡ

Г) Шәйехзада Бабич

2. Тәржемәләрен тура килтерегеҙ:

1.Халыҡ ижады а)частушка

2.Таҡмаҡ б)сэсэн, импровизатор

3.Сәсән в)поговорка

4.Тиҙәйткес г)скороговорка

5.Әйтем д)народное творчество

3. Күренекле «Урал батыр» әҫәре жанры буйынса ниндәй төргә ҡарай?

А) әкиәт

Б) шиғыр

В) эпос

Г) риүәйәт

4. *«Утта ла янмаҫ яҡшылыҡ,*

*Һыуҙа ла батмаҫ яҡшылыҡ…*» Был юлдар ниндәй әҫәрҙән килтерелгән?

А) «Урал батыр» эпосы

Б) «Урал батыр» шиғыры

В) «Әбей батша» әките

Г) «Ҡамыр батыр» әкиәте

5. *«Байманлыҡ»* һүҙен синоним табығыҙ:

А) ярлы, зарлы тормош

Б) байлыҡ, туҡлыҡ

В) яңғыҙлыҡ

Г) кинәнеү тойғоһо

6. «Урал батыр» эпосына нисә йәш?

А) 1000 й.

Б) 4000 й.

В) 10 000 й.

Г) 450 й.

7. Ниндәй һөйләмгә беҙ бер составлы һөйләм тип әйтәбеҙ?

А) эйәһе йә хәбәре генә булған һөйләмгә

Б) ҡушма һөйләмгә

В) эйәһе һәм хәбәре булған һөйләмгә

Г) хбәре булмаған һөйләмгә

8. *Йырларға яратам*. Бирелгән һөйләмдән ике составлы һөйләм төҙөгөҙ, дөрөҫ яуапты табығыҙ:

А) Йырларға яратам.

Б) Мин йырларға яратам.

В) Бик йырларға яратам.

Г) Йыр яратам.

9. Билдәле эйәле һөйләмдең хәбәре ниндәй затта килә? Билдәләгеҙ:

А) үткән заманда

Б) беренсе һәм икенсе затта

В)өсөнсө затта

Г) дөрөҫ яуап юҡ

10. *Кисә ҡайтманы*. - Бирелгән бер составлы билдәһеҙ эйәле һөйләмдең хәбәрен күплеккә үҙгәртегеҙ:

А) Кисә ул ҡайтманы.

Б) Кисә ҡайтманым

В) Кисә ҡайтмай ҡалды.

Г) Кисә ҡайтманылар.

11. *Ҡараңғыланды. Ул юлдан үтеп булмай…* - Бирелгән һөйләмдәр ниндәй төргә ҡарай?

А) эйәһеҙ

Б) хәбәрһеҙ

В) билдәле эйәле һөйләм

Г) билдәһеҙ эйәле һөйләм

12. *Урам яҡты. Кешеләр күп. Трамвайҙар, машиналар үтә. Уттар*

*яна…* - Бирелгән һөйләмдәрҙән атама һөйләмдәр төҙөгөҙ:

А) Яҡты урам. Күп кешеләр. Машиналар, Трамвайҙар үтә. Уттар…

Б) Яҡты урам. Кешеләр күп. Уттар яна, машиналар, трамвайҙар үтә.

В) Кешеләр, машиналар, трамвайҙар яҡты урамдан үтә.

Г) Яҡты урам. Күп кешеләр. Рамвайҙар, машиналар. Уттар…

13. *Беләгеңә таянма, белемеңә таян*. - Нисә составлы һөйләм?

А) бер составлы һөйләм

Б) ике составлы һөйләм

В) атама һөйләм

Г) йыйнаҡ һөйләм

Дөрөҫ яуаптар:

1-в, 2-1.д, 2а, 3б, 4г, 5в; 3-в, 4-а, 5-б, 6-б, 7-а, 8-б, 9-б, 10-г, 11-а, 12- г, 13-а

**Башҡорт аты**

1.Бирелгән һүҙҙәрҙең тәржемәһен табығыҙ:

1.Ат ҡараусы а)коневодство

2.Ат һарайы б)конюх

3.Эйәр в)конюшна

4.Бейә һөтө г)седло

5.Йылҡысылыҡ д)кобылье молоко

Башҡорт аттары нимәһе менән дан тота?

А) Башҡорт аттары талымһыҙ, сыҙамлы, юғары эш һәләтлегенә эйә.

Б) Башҡорт аттары ҡыҙғылт-һары төҫтә.

В) Башҡорт аттары йүгерек аттар.

Г) Башҡорт аттары тиҙ бирешеүсән

3. *Кешене хеҙмәт тәрбиәләй, сыныҡтыра, рухи яҡтан байыта. –* бирелгән һөйләмдә тиң киҫәктәрҙе табығыҙ:

А) тәрбиәләй, сыныҡтыра, байы-

та

Б) тәрбиәләй, байыта

В) хеҙмәт сыныҡтыра

Г) дөрөҫ яуап юҡ

4. *Яланда аҡ, һары, зәңгәр сәскәләр үҫә*. Һөйләмдә тиң киҫәктәр янына кәрәкле тыныш билдәһе ҡуйығыҙ:

А) өтөр

Б)һыҙыҡ

В) ике нөктә

Г) бер нәмә лә ҡуйылмай

5. *Ул иртә торҙо ла уҡый башланы*. Бирелгән һөйләмдә ниндәй тыныш билдәһе кәрәк?

А) өтөр

Б) ике нөктә

В) бер ниндәй ҙә тыныш билдәһе юҡ

Г) нөктәле өтөр

6. *Томан күп төшһә, еләк уңыр*. Был һөйләм ниндәй халыҡ ижады төрөнә ҡарай?

А) мәҡәл

Б) әйтем

В) һынамыш

Г) сеңләү

**7. Тиң киҫәктәр алдынан дөйөмләштереүсе һүҙ килгәндә ниндәй тыныш билдәһе ҡуйыла?**

**А) һыҙыҡ**

**Б) ике нөктә**

**В) өтөр**

Г) бер нәмә лә ҡуйылмай

8. Тиң киҫәктәр менән өндәш һүҙ йәнәш килгәндә ниндәй осраҡта һыҙыҡ ҡуйыла?

А) әгәр өндәш һүҙ аҙаҡта килһә

Б) әгәр өндәш һүҙ башта килһә

В) әгәр өндәш һүҙ ҡушма булһа

Г) әгәр тиң киҫәктәр күп булһа

9. Сәғит Агиш әҙәбиәттә кем булараҡ танылыу алған?

А) оҫта шағир

Б) хикәйә оҫтаһы

В) драматург

Г) дөрөҫ яуап юҡ

10. “Турыҡай” хикәйәһен кем яҙған?

А) Мостай Кәрим

Б) Рәшит Назаров

В) Сәғит Агиш

Г) Зәйнәб Биишева

11. Йылҡы малдарын төҫтәре буйынса нисек атап йөрөтәләр?

А) аҡ, йылтыр, күк, алтын төҫөндәге

Б) аҡбуҙ, бүртә, буҙ, ерән, күк, ҡоба, ҡола, туры, саптар һ.б.

В) аҡһыл, йәйғор төҫөндәге, күк, күгелйем, ерән һ.б.

В) ҡара, һары, ҡола, ҡыҙғылт, көрән һ.б.

Г) аттар бер төҫтә генә була

12*. Аттың … данға сыға, егеттең яҡшыһы … сыға.*

Кәрәкле һүҙҙәрҙе күп нөктәләр урынына ҡуй:

А) ҡолаһы, бәйгегә

Б)яҡшыһы, данға

В) даны, алға

Г) күге, ярышҡа

Дөрөҫ яуаптар:

1-1б, 2в, 3г, 4д, 5а; 2-а, 3-а, 4-а, 5-в, 6-в, 7-б, 8-а, 9-б, 10-в, 11-б, 12-б

**Башҡорт милли аштары**

1. Бирелгән төркөмдән ҡайһы аштар башҡорт милли аштары һанала?

А) билмән, бәрәнге, бауырһаҡ һ.б.

Б) щи, борщ, бәрәнге, ит, ҡоймаҡ, бәлеш һ.б.

В) бауырһаҡ, бал, талҡан, ҡымыҙ, тултырма, бишбармаҡ, һурпа һ.б.

Г) бауырһаҡ, һурпа, аш, билмән, ҡымыҙ, кәбеҫтә ашы

2. Билдәле рус яҙыусыһы Лев Толстой башҡорттарҙа нимә менән дауаланған?

А) сәксәк

Б) һөт

В) айран

Г) ҡымыҙ

3. Пифагор, Демокрит, Әбүғәлисина ниндәй шифалы шәрбәт тураһында яҙып ҡалдырған?

А) шәкәр

Б) бал

В) сәксәк

Г) һут

4. Ҡушма һөйләмдәр тип ниндәй һөйләмдәргә әйтәбеҙ?

А) составында бер нисә ябай һөйләм булһа

Б)бер эйә һәм ике хәбәр булһа

В) ике эйә һәм бер хәбәр булһа

Г) тиң аныҡлаусылар булһа

5. Ҡушма һөйләмдәр ниндәй төрҙәргә бүленә?

А) тиң һәм теркәүесһеҙ ҡушма һөйләмдәр

Б) эйәртеүле, тиң һәм теркәүесһеҙ ҡушма һөйләмдәр

В) ябай ҡушма һөйләмдәр

Г) тиң киҫәкле ҡушма һөйләмдәр

6. Русса тәржемәһен табығыҙ һәм иҫегеҙҙә ҡалдырығыҙ:

а) Сөсө икмәк 1) хлеб на дрожжах

б) Арыш икмәге 2) пресный хлеб

в) Әсе икмәк 3) ржаной хлеб

7. Түбәндәге һүҙҙәрҙә ҫ, ғ, ҙ, ҡ хәрефтәренең ҡайһыһы яҙыла?

Ҡымы…, ҡала…, мөгө…, ҡола…ым, бала…, ниге…, ҡағы…, йондо…, мира…, көндө…, кеүә…, ду…, то… .

8. Һыйыр ағынан эшләнгән ашамлыҡтарҙы табығыҙ:

А) аш, һөт, май, көрпә һ.б.

Б) ҡаймаҡ, май, һөт, эремсек һ.б.

В) ҡаймаҡ, эремсек, май, ҡорот, ҡатыҡ, айран һ.б.

Г) май, эермсек, аш, ҡорот, ҡатыҡ һ.б.

Дөрөҫ яуаптар:

1-в, 2-г, 3-б, 4-а, 5-б, 6-а-2, б-3, в-1; 7-бөтә хәрефтәр ҙә яҙыла;

8-в

**Яҙ килә**

Яҙ айҙарын һанағыҙ:

а) март, апрель, май

б) февраль, март, апрель

в) июнь, июль, август

г) сентябрь, октябрь, ноябрь

2. Тәүге яҙ ямғыры нисек атала?

А) ләйсән ямғыры

Б) май ямғыры

В) йылы ямғыр

Г) ундай ямғыр юҡ

3. Мәҡәлдәрҙе тап килтер:

1.Ни сәсһәң шуны урырһың. А)Глаза стращают, руки делают

2.Изгелектең иртәһе-кисе юҡ Б)Одна ласточка весны не делает

3.Күҙ ҡурҡаҡ, ҡул баты

В) Доброе дело не ржавеет

4.Яңғыҙ ҡарға яҙ килтермәй Г) Что посеешь, то и пожнешь

4.Яҙ көнө сәсеү бөткәс ниндәй байрам үткәрелә?

А) һабантуй

Б) уңыш

В) сәсеү байрамы

Г) Сөмбөлә

5. Яҙ етеү менән тау-ҡырҙарҙа моронлап сыҡҡан үҫемлектәрҙе әйтегеҙ:

А) йыуа, ҡуянтубыҡ, ҡуҙғалаҡ, ҡаҡы, көпшә, ҡымыҙлыҡ

Б) йыуа, балтырған, муйыл

В) йыуа, әлморон, ҡарағат

Г) ҡуянтубыҡ, ҡымыҙлыҡ, бөрлөгән

6. Ниндәй үҫемлек ауырттырып саға?

А) кесерткән

Б) ҡаҡы

В) көпшә

Г) кәзә һаҡалы

7. Ниндәй сәскәнән тәмле бал эшләйҙәр?

А) бәпембә

Б) рауза сәскәһе

В) кесерткән

Г) ҡаҡы

8. … барҙа ир үлмәҫ, … барҙа ат үлмәҫ. Төшөп ҡалған һүҙҙәрҙе табып ҡуйығыҙ:

А) ирәүән, андыҙ

Б) андыҙ, ирәүән

В) ҡаҡы, балтырған

Г) бәпембә. ирәүән

9. Яҙғыһын ҡоштар … ҡайта.

А) төньяҡтан

Б) йылы яҡтан

В) ауылдан

Г) ҡаланан

Дөрөҫ яуаптар:

1-а, 2-а, 3-1г, 2в,3а, 4б; 4-а, 5-а,

6-а, 7-а, 8-а, 9-б

Краткое описание документа:

9-сы синыф

Һаумы, мәктәп!

1.1 сентябрь ниндәй байрам һанала?

а) 1 сентябрь – Белем көнө

б) Ҡорбан байрамы көнө

в) Уҡытыусылар көнө

г) Матурлыҡ көнө

2. «Тыныслыҡ» һүҙенең синонимын әйтегеҙ:

а) иреклек, азатлыҡ

б) матурлыҡ

в) ирекһеҙлек

г) донъя

3. “Ҡаурый, тубырсыҡ, йыйырсыҡ” һүҙҙәренең тәржемәһен табығыҙ:

а) морщинка, шишка, перо

б) шишка, морщинка, перо

в) перо, морщинка, шишка

г) перо, шишка, морщинка

4. “Мәктәп” һүҙе ниндәй телдән үҙләштерелгән?

а) төрки телдәрҙән

б) иран телдәренән

в) саф башҡорт теле

г) рус теленән

5. “Ырыҫ, дәүләт шишмәһен асам тиһәң,

Ғилем, һөнәр берҙән-бер ғәмәл булыр.”

-шиғри юлдарҙың авторы кем?

а) Мифтахетдин Аҡмулла

б) Ризаитдин Фәхретдин

в) Рауил Бикбаев

г) Ҡәҙим Аралбай

6.Шағир Мостай Кәримдең тыуған районын атағыҙ:

а) Келәш районы

б) Миәкә районы

в) Ғафури районы

г) Шишмә районы

7. “Себеште көҙ һанайҙар” мәҡәленең урыҫса вариантын әйтегеҙ:

а) цеплят по осени считают

б) цеплят зимой считают

В) цеплят летом считают

Г) цеплят в сентябре считают

8. Антонимдар тип ниндәй һүҙҙәргә әйтәләр?

А) ҡапма-ҡаршы мәғәнәле һүҙҙәргә әйтәләр

Б) бер үк мәғәнәле һүҙҙәргә әйтәләр

В) бер мәғәнәне аңлатып, яҙылышы төрлө булған һүҙҙәргә әйтәләр

Г) ҡапма-ҡаршы мәғәнә аңлатып, бер үк яҙылышлы һүҙҙәргә әйтәләр

9. “Яҡты” һүҙенә антоним табығыҙ:

А) насар

Б) ҡараңғы

В) матур

Г) аҡыллы

10. Аяҡтарым юлда, күңелем йырҙа,

Ерҙә мин бер шундай юламан.

Көндөҙ мин – ҡояшҡа, ә төндәрен

Йондоҙҙарға ҡарап юл алам.

Был шиғыр юлдарының авторы кем?

А) Мостай Кәрим

Б) Рәшит Назар

В) Хәсән Назар

Г) Рәмил Ҡол-Дәүләт

11. “Белеме барҙың…” – мәҡәлде артабан дауам ит:

А) хөрмәте юҡ

Б) ҡәҙере бар

В) уйы бар

Г) аҡылы бар

12. Предметтың билдәһен белдергән һүҙ … тип атала

А) сифат

Б) исем

В) хәл

Г) ҡылым

13. «Матур кеше», «матур йырлай» һүҙбәйләнештәрендә сифатты табығыҙ:

А) матур кеше

Б) матур йырлай

В) бөтә яуаптар ҙа дөрөҫ

Г) дөрөҫ яуап юҡ

14. Һөйләмдең баш киҫәктәре нисек атала?

а) хәл һәм хәл әйтеме

б) ҡылым һәм сифат

в) эйә һәм хәбәр

г) исем һәм ҡылым

15. Егет…бер булыр. Нөктәләр урынына кәрәкле һүҙҙе ҡуйып мәҡәлде әйтегеҙ:

а) кеше

б) бала

в) һәм ҡыҙ

г) кешегә

16. Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәрен атағыҙ:

а) эйә һәм хәбәр

б) ҡылым һәм исем

в) аныҡлаусы һәм тултырыусы

г) аныҡлаусы, тултырыусы һәм хәлдәр

17. «Үрмәкселәр үргән аҡ уҡаны

Ялтырата әбей сыуағы”.

Аҫтына һыҙылған һүҙҙәр һөйләмдең ниндәй киҫәге булып килә?

А) тултырыусы һәм аныҡлаусы

Б) эйә һәм хәбәр

В) аныҡлаусы һәм тултырыусы

Г) аныҡлаусы һәм аныҡлаусы

Дөрөҫ яуаптар:

1-а, 2-а, 3-г, 4-а, 5-а, 6-г, 7-а, 8-а, 9-б, 10-а, 11-б, 12-а, 13-а, 14-в,

15-а, 16-г, 17-в