**Вопросы для зачета по башкирскому языку**

**Тест 1.**

ВАРИАНТ № 1.

1. Башҡорт алфавитында нисә хәреф? - Сколько букв в башкирском алфавите?

а) 33;

б) 37;

в) 42;

г) 40.

2.Ҡалын һуҙынҡылар менән генә бирелгән юлды билдәләгеҙ. – Найдите ряд слов только с твёрдыми гласными. (Вспомните закон сингармонизма)

а) ҡулъяулыҡ, еләк, бөрлөгән;

б) балыҡ, сәскә, юйғыс;

в) өлкә, түбә, район;

г) томбойоҡ, ҡурайсы, майҙан.

3. Нәҙек һуҙынҡылар менән генә бирелгән юлды билдәләгеҙ. – Найдите ряд слов, в основе которых только мягкие гласные. (Вспомните закон сингармонизма)

а) китап, дәфтәр, таҡта;

б) әсәй, һеңле, ҡәһүә;

в) гармун, ҡурай. ҡумыҙ;

г) һут, малай, атай.

4. Тамырҙа ҡалын һуҙынҡылар булмаған юлды билдәләгеҙ. - Найдите ряд слов, в основе которых нет твёрдых гласных.

а) китап, дәфтәр;

б) гармун, ҡурай;

в) атай, һеңле;

г) һөт, ҡәһүә.

5. Яңғырау тартынҡылар ғына бирелгән юлды билдәләгеҙ. – Укажите ряд слов только со звонкими согласными звуками.

а) [х], [һ], [ф], [ч], [ҫ] ;

б) [з], [ж], [г], [д], [б] ;

в) [с], [ң], [ҡ], [ч], [ц] ;

г) [т], [п], [л], [р], [ҡ].

6. Һаңғырау тартынҡылар ғына бирелгән юлды билдәләгеҙ. – Укажите ряд слов только с глухими согласными звуками.

а) [ғ], [ҡ], [һ], [д], [с] ;

б) [ҙ], [г], [н], [с], [ф] ;

в) [ҙ], [ғ], [в], [р], [з] ;

г) [п], [ҡ], [ф], [т], [ҫ].

**7.** Ҡайһы һүҙҙә **ҫ** хәрефе 6уйыла? - В каком слове пропущена буква **ҫ**?

а) ду…тар;

б) ҡымы…;

в) му…ей;

г) Гү...әл.

8. Ҡайһы һүҙҙә **ҫ** хәрефе 6уйыла? - В каком слове пропущена буква **ҫ ?**

а) бе…әй;

б) та…ма;

в) яҙыу…ы;

г) яр…ам.

9. Ҡайһы һүҙҙә **һ** хәрефе 6уйыла? - Укажите слово, в котором пропущена буква **һ**

а) рә…мәт;

б) китап…ана;

в) …орау;

г) …ат.

10. **Ҡош** һүҙендәге о хәрефе урынына башҡа һуҙынҡы хәреф ҡуйып йыл миҙгеле атамаһы килеп сығар. -На какую букву нужно поменять гласную **О** в слове **ҡош** (птица), чтобы получилось слово **ҡ…ш** (зима).

а) а;

б) ы;

в) е;

г) у.

11. Ҡайһы һүҙҙә **С** хәрефе 6уйыла? - Укажите слово, на месте пропуска которого пишется **С.**

а) кәбе…тә;

б) кә…ә;

в) на…ар;

г) о…та.

12. Баш хәреф менән яҙылған һүҙҙе күрһәт. - Укажите слово, которое необходимо писать с заглавной буквы.

а) өҫтәл;

б) ирәндек;

в) һөйләм;

г) тау.

13. Дөрөҫ яҙылышлы юлды табығыҙ. – В каком ряду слова написаны правильно? (Вспомните закон сингармонизма)

а) тормошобоҙ, өйөбеҙ;

б) тормошобоҙ, өйөбөҙ;

в) тормышыбыҙ, өйөбөҙ;

г) тормышыбыҙ, өйебеҙ.

14. Дөрөҫ яҙылышлы юлды табығыҙ. – В каком ряду слова написаны правильно? (Вспомните закон сингармонизма)

а) бөйөклөктең, көсөмдең;

б) бөйөклөктең, көсөмдөң;

в) бөйөклөктөң, көсөмдөң;

г) бөйөклөктөң, көсөмдең.

15. Кәрәк урында һыҙыҡса ҡуй. - В каком числительном нужно поставить тире.

а) (сәғәт) алты ( ) тирәһе;

б) биш ( ) алты (уҡыусы) ;

в) ун ( ) алты (ҡәләм);

г) ике йөҙ ( ) алтынсы (номер).

16. Нимә һорауына яуап биргән исемде күрһәтегеҙ. – Укажите имя существительное, отвечающее на вопрос **что?**

а) инженер;

б) 6уян;

в) апай;

г) Юлай.

17. Күплек һан ялғауҙары дөрөҫ булған исемдәр яҙылған юлды билдәләгеҙ. -В каком ряду существительные во множественном числе поставлены правильно?

а) урамдәр, 6алалар;

б) мәктәптәр, уҡыусылар;

в) олатайҙәр, өләсәйҙәр;

г) күбәләктәр, сәскәлар.

18. Күплек һан ялғауы дөрөҫ булмаған исемде билдәләгеҙ. -В каком существительном окончание множественного числа поставлено неправильно?

а) дуҫтар;

б) күлдар;

в) үләндәр;

г) аш- һыуҙар.

19. Бирелгән һөйләмдә ниндәй һорау киҫәксәһе ҡуйырға кәрәк? - Какую вопросительную частицу нужно поставить вместо точек в предложении:

**Һин лицейҙа уҡыйһың…?**

а) – мы;

б) – мо;

в) – мө;

г) – ме.

20. Нөктәләр урынына ниндәй ялғау ҡуйырға кәрәк? - Укажите, какое окончание в слове пропущено (кого?).

Себеш… (нимәне?) көҙ һанайҙар.

а) –те;

б) –не;

в) –де;

г) –ҙе.

**Тест 2.**

ВАРИАНТ № 1.

*“Тел һәм уның функцияһы” бүлеге буйынса тест.*

1. Нимә ул тел?

А. Һөйләмдәр теҙмәһе.

Б. Фекерҙең туранан – тура ысынбарлығы.

В. Предмет, кеше, күренеш, төшөнсәләрҙең атамаһын аңлатҡан һүҙҙәр.

Г. Һүҙҙәрҙе бәйләүсе сара.

1. Тел ниндәй функция үтәй?

А. Һүҙҙәрҙәң мәғәнәһен асыҡларға ярҙам итә.

Б. Кешеләрһең аралашыуы өсөн иң кәрәкле ҡорал булып тора.

В. Кешеләрҙең дөйөм мәҙәни үҫешен билдәләй.

Г. Кешенең һәләтен үҫтерә.

1. Телдең нигеҙен нимә тәшкил итә?

А. Телдең һүҙлек составы менән грамматик төҙөлөшө.

Б. Телмәр аппараты эшмәкәрлеге.

В. Төп башҡорт һүҙҙәре.

Г. Үҙләштерелгән һүҙҙәр.

1. Башҡорт теле ниндәй телмәр төркөмөнә ҡарай?

А. Төрки телдәре төркөмөнй.

Б. Монгол телдәре төркөмөнә.

В. Тунгус-маньчжур төркөмөнә.

Г. Герман телдәре төркөмөнә.

1. Башҡорт теленең дөйөм халыҡ булып формалашыуы ниндәй осорға тура килә?

А.ХVI-XVI быуаттарға.

Б. XVI-XIX быуаттарға.

В. XIV-XV быуаттарға.

Г. XV-XVI быуаттарға.

1. Башҡорт әҙәби теленең һөйләү формаһы нимә нигеҙендә барлыҡҡа килгән?

А. Сәсәндәр ижады нигеҙендә.

Б. Мәғрифәтсе-шағирҙар нигеҙендә.

В. Дөйөм башҡорт халыҡ теле нигеҙендә

Г. Суфыйсылар ижады нигеҙендә.

1. Башҡорт телендә китаптар тәү башлап ҡасан сыға башлай?

А. 1919-1923 йылдарҙа

Б. 1900-1905 йылдарҙа

В. 1912-1914 йылдарҙа

Г. 1918-1920 йылдарҙа

1. Башҡорт теле башҡа ҡәрҙәш нимәһе менән айырыла?

А.Килеш ялғауҙуры варианттары менән.

Б.Фонетик системаһы,һүҙлек составы һәм грамматик төөҙлөшө менән.

В. Эйәлек категорияһы ялғауҙары менән.

Г. Һөйләмдәге һүҙ тәртибе менән.

1. Башҡорттар халыҡ булып ҡасан формалашҡан?

А. XIII-XIV быуаттарҙа.

Б. XIV-XV быуаттарҙа.

В. XV-XVI быуаттарҙа.

Г. XVI-XVII быуаттарҙа.

1. Башҡорт әҙәби теленең яҙма формаһы нисәнсе йылдарҙа ҡабул ителә?

А. 1917-1919 йылдарҙа.

Б. 1930-1940 йылдарҙа.

В. 1919-1923 йылдарҙа.

Г. 1920-1930 йылдарҙа.