

2024-2025-OQÍW JÍLÍNDA

ULÍWMA ORTA BILIM BERIW MEKTEPLERINIŃ

9-KLASS

OQÍWSHÍLARÍ USHÍN

QARAQALPAQ TILI

(MÁMLEKETLIK TIL)

PÁNINEN JUWMAQLAWSHÍ ATTESTACIYASÍN

ÓTKERIW BOYÍNSHA

METODIKALÍQ USÍNÍS HÁM MATERIALLAR

**2024-2025-OQÍW JÍLÍNDA ULÍWMA ORTA BILIM BERIW MEKTEPLERINIŃ 9-KLASS OQÍWSHÍLARÍ USHÍN QARAQALPAQ TILI PÁNINEN JUWMAQLAWSHÍ QADAǴALAW IMTIHANÍN ÓTKERIW BOYÍNSHA SPETSIFIKACIYASÍ**

**Dúziwshi:** **Ismaylova Zúlfiya Allambergenovna** - Respublikalıq bilimlendiriw orayı metodisti, joqarı kategoriyalı muǵallim.

**Pikir bildiriwshi:** **Atamuratova Katira** **Nuratdinovna -**  Nókis qalalıq 10-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebiniń joqarı kategoriyalı qaraqalpaq tili hám ádebiyatı páni muǵallimi.

**Ózbekstan Respublikası mektepke shekemgi hám mektep bilimlendiriw ministrliginiń 2025-jıl 20-fevraldaǵı “2024/2025-oqıw jılında ulıwma orta bilim beriw mektepleriniń oqıwshılarlarnıń juwmaqlawshı mámleketlik attestatsiyasın shólkemlestiriw hám ótkeriw haqqında”ǵı 65-sanlı buyrıǵı**

Oqıwshılardıń alǵan bilim, kónlikpe hám uqıplılıqların anıqlaw ushın 2024–2025-oqıw jılında 9-klaslarda juwmaqlawshı imtixan jazba túrde ótkeriledi.

Hárbir imtixan biletiniń soraw hám tapsırmaları qaraqalpaq tili páni boyınsha 5-9-klaslarındaǵı sabaqlıqlarındaǵı temaların qamtıp alǵan. Sonday-aq,usınısta biliwge baylanıslı sorawlar, qollanıwǵa baylanıslı hám pikirlewge baylanıslı sorawlar boyınsha bahalaw ólshemleri keltirilgen.

Oqıwshılarǵa usınıs etilgen baza sorawlarınan dúzilgen 2 bilet beriledi. Bilette oqıwshıǵa 5 soraw beriledi. Sorawlardan 2 soraw biliwge, 2 soraw qollanıwǵa, 1 sorawǵa pikirlewge baylanıslı boladı. Bilet sorawlarına juwap beriw ushın ulıwma 120 minut waqıt beriledi.

qıwshılardıń jazba jumısları qaraqalpaq tili páninen jámi 100 ballıq sistemada:

0 – 29% – “qanaatlandırarlıq emes”;

30–65% – “qanaatlandırarlı”;

66–85% – “jaqsı”;

86–100% – “ayrıqsha” túrinde bahalanadı. Hárbir tapsırma ushın belgilengen balldan joqarı ball qoyılıwına jol qoyılmaydı.

***Bahalanatuǵın kónlikpelerdiń bólistiriliwi***

|  |  |
| --- | --- |
| **Tapsırma túri** | **Qaraqalpaq tili** |
| Biliw | 2 |
| Qollanıw | 2 |
| Pikirlew | 1 |
| **Jámi** | **5** |

**9-KLASS USHÍN QARAQALPAQ TILI PÁNINEN JUWMAQLAWSHÍ ATTESTACIYA SPECIFIKACIYASÍ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qaraqalpaq tili** | **Sani** | Biliw | Qollanıw | Pikirlew | **Tolıq juwap** |
| Sózlerdiń tuwra hám awıspalı mánileri | 5 | 2 | 2 | 1 |  |
| Sóz jasawshı hám sóz túrlewshi qosımtalar | 5 | 2 | 2 | 1 |  |
| Sóz shaqapları | 5 | 2 | 2 | 1 |  |
| Sóz dizbegi hám dúzilisine qaray túrleri | 5 | 2 | 2 | 1 |  |
| Feyil dárejeleri hám feyil máhálleri | 5 | 2 | 2 | 1 |  |
| Gáp aǵzaları | 5 | 2 | 2 | 1 |  |
| Kómekshi sózler | 5 | 2 | 2 | 1 |  |
| Gáptiń mánisine hám dúzilisine qaray turlari | 5 | 2 | 2 | 1 |  |
| Sózlerdiń sintaksislik baylanısıw túrleri | 5 | 2 | 2 | 1 |  |
| Tuwra hám ózlestirilgen gáp | 5 | 2 | 2 | 1 |  |

**TAPSÍRMA BOYÍNSHA BAHALAW ÓLSHEMLERI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Iyeleniwi kerek bolǵan kónlikpe |  | Tapsırma túri | Tapsırma kórinisi | Bahalaw ólshemi |
|  | | | | | |
| 1 | Berilgen tektti oqıp, mazmunın túsinip, teksttegi ideyanı anıqlay alıw; | B | Jazba | Jazba | Berilgen tapsırmaǵa kreativ qatnas jasaw arqalı tereń pikir júrgizip, pikirlerin qaraqalpaq tilinde erkin bayanlay alsa, búgingi kún menen baylanıstırıp mısallar keltirip bere alsa; **16-18 ball**  Tapsırmada berilgen tema tiykarında pikir bildire alsa, , búgingi kún menen baylanıstırıp mısallar keltirip bere alsa; **13-15 ball**  Berilgen tapsırmaǵa minimal dárejede qatnas jasap, óz pikirin qaraqalpaq tilinde erkin bayanlawǵa qıynalsa, mısallardı az keltirse;  **8-11 ball**  Berilgen tema tiykarında pikirlerdi bayanlap beriwge qıynalsa, belgili bir bólegine ǵana juwap bere alsa; **1-7 ball**  Oqıwshı joqarıda kórsetilgen standartlardıń birewine de erise almasa **0 ball** |
|  | | | | | |
| 2 | Tekst tiykarında berilgen grammatikalıq tapsırmalardı qaǵıydaǵa tiykarlanıp orınlay alıw; | B | Jazba | Jazba | Tekst tiykarında berilgen grammatikalıq tapsırmalardı qaǵıydaǵa tiykarlanıp joqarı dárejede orınlay alsa: **16-18 ball**  Tekst tiykarında berilgen grammatikalıq tapsırmalardı qaǵıydaǵa tiykarlanıp orta dárejede orınlay alsa: **13-15 ball**  Tekst tiykarında berilgen grammatikalıq tapsırmalardı qaǵıydaǵa tiykarlanıp qanaatlandırarlı dárejede orınlay alsa; **8-11 ball**  Tekst tiykarında berilgen grammatikalıq tapsırmalardı qaǵıydaǵa tiykarlanıp minimal dárejede orınlay alsa; **1-7 ball**  Oqıwshı joqarıda berilgen birde-bir standartqa erise almasa;  **0 ball** |
| 3, 4 | Berilgen tapsırmaǵa joqarı dárejede óz kóz qarasınan kelip shıqqan halda, turmıslıq mısallar menen dálillep aytıp bere alıw; | Q | Jazba | Jazba | Berilgen tapsırmaǵa joqarı dárejede óz kóz qarasınan kelip shıqqan halda, turmıslıq mısallar menen dálillep aytıp bere alsa; **18-21 ball**  Berilgen tapsırmaǵa óz kóz qarasınan kelip shıqqan halda, turmıslıq mısallar menen dálillep, orta dárejede dálillep berse; **14-17 ball**  Berilgen tapsırmaǵa óz pikirin qanaatlandırarlı dárejede dálillep berse; **9-13 ball**  Berilgen tapsırmaǵa óz pikirin minimal dárejede dálillep berse; **1-8 ball**  Oqıwshı joqarıda berilgen birde bir standartqa erise almasa; **0 ball** |
| 5 | Berilgen tapsırmaǵa joqarı dárejede kreativ qatnas jasaw arqalı tereń pikir júrgizip, búgingi kún menen baylanıstırıp mısallar keltirip bere alıw; | M | Jazba | Jazba | Berilgen tapsırmaǵa kreativ qatnas jasaw arqalı tereń pikir júrgizip, pikirlerin qaraqalpaq tilinde erkin bayanlay alsa, búgingi kún menen baylanıstırıp mısallar keltirip bere alsa; **19-22 ball**  Tapsırmada berilgen tema tiykarında pikir bildire alsa, búgingi kún menen baylanıstırıp mısallar keltirip bere alsa; **15-18 ball**  Berilgen tapsırmaǵa qanaatlandırarlı dárejede kreativ qatnas jasaw arqalı búgingi kún menen baylanıstırıp mısallar keltirip bere alsa;**10-14 ball**  Berilgen tapsırmaǵa minimal dárejede qatnas jasap, óz pikirin qaraqalpaq tilinde mısallar menen bayanlawǵa qıynalsa;  **1-9 ball**  Oqıwshı joqarıda berilgen birde bir standartqa erise almasa; **0 ball** |

**1-SORAW**

**Baylıqtıń sırı nede?**

Bir kúni bir jarlı adam kópti kórgen, óz awılınıń júregi bolǵan,aqıllı ǵarrıǵa barıp:

   – Men nege usınday jarlı bolıp tuwıldım? – dep nalıydı.

   Ǵarrı oǵan:

   – Sebebi, sen adamlarǵa saqıylıq qılmaysań, qattı sıqmarsań – dep juwap beripti. Bul juwapqa tańlanǵan jarlı:

   – Qolımda beretuǵın hesh nársem joq, tapqanım ózimnen awıspasa , qalay saqıylıq qılaman? – deydi. Sonda ǵarrı:

   – Negizi seniń adamlarǵa jaqsılıq qıla alatuǵın bes múmkinshiligiń bar, – deydi.

  Tańlanǵan jarlı ol qanday múmkinshilik ekenin soraydı. Sonda aqıllı ǵarrı:

   - Birinshiden, basqalarǵa kúlimsirep júr. Quday qálese, usı arqalı da sadaqa qılıp, sawapqa bóleniwińe múmkinshiligiń bar;

   Ekinshiden, aynalańa miyirim menen qara. Olar seniń kózińnen tek janashırlıq penen jaqsılıqtı kóretuǵın bolsın;

   Úshinshiden, adamlardan jaqsı sózińdi ayama;

   Tórtinshiden, júregiń tınbay urıp tur. Bar ıqlasıń menen, jan-tániń menen berilip basqalarǵa jaqsılıq tile. Olardıń ómiriniń bereketli, turmıslarınıń shıraylı bolıwı ushın duwa qıl;   Besinshiden, ayaq-qolıń saw eken, densawlıǵıńnan paydalanıp, jurtqa paydalı islerdi qıl. Kómekles! – deydi.

      Rasında, adamdı bay etetuǵın – mal-dúnyası hám aqshası emes, keń peyili hám haq kewili eken!

**Tapsırma:**

1. **B) Sózlerdiń tuwra hám awıspalı mánileri boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi bekkemlew.**

Tekstte keltirilgen tómendegi sózlerdiń tuwra yamasa awıspalı mánide kelgenligin anıqlań.

|  |  |
| --- | --- |
| Bir kúni bir jarlı adam kópti kórgen, óz awılınıń júregi bolǵan,aqıllı ǵarrıǵa barıp:     – Men nege usınday jarlı bolıp tuwıldım? – dep nalıydı. |  |
| Tórtinshiden, júregiń tınbay urıp tur, bar ıqlasıń menen, jan-tániń menen berilip basqalarǵa jaqsılıq tile. |  |

Bir kólde maqtanshaq úyrek jasaydı eken. Bir kúni ol átirapındaǵı qurbaqalarǵa maqtanıp bılay dedi: "Dúnyada mendey haywan joq. Sebebi, men suwda júze alaman, qurǵaqlıqta júre alaman hám aspanda ushıwım múmkin." Bunı esitip turǵan ǵarrı tasbaqa oǵan: "Kóp maqtana berme, háy úyrek, sen júziwdi bilseń de balıqtay júze almaysań. Juwırsań da kiyiktey juwıra almaysań. Ushqanıń menen búrkittey usha almaysań. Sen bulardıń hámmesin tek bir úyrek sıyaqlı isleyseń."

Háy insan, bilip qoy, hár bir adamnıń ózine jarasa qábileti bar. Aqıllı adam usı qábiletti rawajlandırıp, onnan ózi hám basqalar payda kóredi. Al, aqılsız bolsa ómir boyı basqalarǵa eliklep, waqtın zaya ketiredi....

**Tapsırma:**

1. **(B) Sóz jasawshı hám sóz túrlewshi qosımtalar boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi bekkemlew.**

**Tekstten sóz jasawshı qosımtalar arqalı jasalǵan atlıq sózlerdi tabıń.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Boztorǵay**

Velosipedti pát penen aydap kelip, tamnıń kólenkesine qoymaqshı bolıp atırǵanımda, qazıqta páshek jep turǵan buzaw birden tarbayaqlap úrkip iyekliginen part ettirip úzdi de ketti. Kúnde inim menen birge baǵısatuǵın edik. Búgin bir ózim dep qıynalıp qaldımTandırdıń qasındaǵı kúyeli kósewdi ala izinen juwırdım. Kebirliktegi jolsız jerden juwırıp kiyatırǵanımda óksheme tiken kirip, otırıp qaldım. Tas tóbemde jalǵız torǵay kúyip-pisip sayrap tur. Ornımnan turıp quwraq shóplerle shırmalıp atırǵan sútilmeklerdi terip júrgenimde aldımdaǵı putanıń arasınan “Pır-r” etip ushıp, bes-altı adım jerge barıp tústi de qaytıp ushpadı.

Kelte, quwraq qamıslar aralas putanıń túbine úńilsem, ótken jılǵı ajırıq penen aqbastıń úpeleginen salınǵan uwıstay uyanıń ishinde qádimgi shımshıqlardıkindey tórt máyek jatır.

Bir eki kúnnen keyin bul jerge aylanıp kelip, uyanı úńilsem, máyeklerdiń birewinen shıqqan kishkene palapandı tórt-bes qumırısqa tartqılap atır eken.Al qalǵan úsh máyek sol turısında jatır. Uyanıń dógeregindegi boztorǵaydıń tozıǵıǵan párlerine serlep qarap turǵanımda ózimnen eki adımday qashıqlıqta shubatılıp jatırǵan jılandı kórip, seskenip kettim. Qıyalları dárhal keynime serpildirip, shudigardan qattı kesek ákelgizdi. Gózlep atqan kesegim tiyip, jılan teń bólinip shópke ilinip qaldı. Qarasam bul haqiyqıy jılannıń ózi emes, al, kebi eken.

Sol-sol eken, hárdayım boztorǵay dese, kóz aldıma kógis keń dalańlıq,bultsız aspanda sayrap turǵan jalǵız boztorǵay, boztorǵaydıń uyası, óziniń kebin uyanıń qasına taslap ketken, kózi shegireygen náletiy sur jılan kerer edi.

1. **Tapsırma:** (B) **Sóz shaqapları boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi bekkemlew.**

Tekstten kelbetlik sózlerdi terip jazıń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Qashqın**

Qádir jabayı úyrektey kópten bólinip shetke shıqtı. Qalıń urıqlıqtıń arasında júresinen otırıp oyǵa battı.

* Qaytsem eken?

Onıń kópten bólinip qalǵısı kelmedi. Bir qıyalı “jigitler menen ket! Tiri bolsań xalıq aldına abıraylı bolıp shıǵasań” -deydi. Al eger tiri qalmasam she? Onıń kóz aldına qarday boraǵan oq, ólim elesledi. Ólim sózi onıń denesin túrshiktirip, kóziniń aldı qarańǵılastı. Ol bárin umıtıp, ózin qalıń urıqlar arasına urdı. Paraxodtıń baqırǵan gudogı: “ Qádir, sen ántek islediń ǵoy, xalıq kárwanınan bólingen sen de jabayısań” dep zarlaǵanday boldı.

Paraxod alısta qarawıtıp tolı kárwandı tartıp, eldi qorǵawǵa, Qádirdiń elin, bala-shaǵasın, Jamalın jawdan qorǵawǵa baratır. Al Jamaldıń aǵası, balalardıń atası Qádir- she ? Ol hámmesin, inisin, perzentlerin, muhabbatın jawǵa sattı. Álpeshlep ósirgen elinen bezip ketti.

Qádir súzek keselinen endi turǵanday dármanı qurıp, ayaǵın súrhige basıp, paraxod ketip baratırǵan jaqqa juwırdı. Dáryanıń jaǵasındaǵı qamıslar ayaǵın tusap , tula boyına jarmasıp “ Saǵan jol joq, ket azǵın” degendey oratılıp, betin tırnaydı.

–Háy joldaslar! Meni keshiriń, alıp ketiń aǵalar!-dep úsh-tórt márte qıshqırdı.Biraq paraxodtıń barjısı tolı jawıngerlerdiń kúlisip baratırǵan ǵawırlısı, qosıq aytqan dawısları emeski ǵana esitiler edi. Bul quwǵan sayın, báleden qashqan kárwanday paraxod kem-kem aranı ashıp, tek buwdaq tútinlerdiń kóktegi saǵımı ǵana kóriner edi.

**Tapsırma:**

1. **(B) Sóz dizbegi hám dúzilisine qaray túrleri boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi bekkemlew**

Tómende berilgen gápte neshe sóz dizbegi bar ekenligin anıqlań.

Biraq paraxodtıń barjısı tolı jawıngerlerdiń kúlisip baratırǵan ǵawırlısı, qosıq aytqan dawısları emeski ǵana esitiler edi. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Allayardıń balalıǵı**

Kúnniń ısıwı ele qayta qoyǵan joq. Bundayda qoylardı jayıp bereket tappaysań. Sonlıqtan da Allayar eki kúnlikte ılaydan soǵıp putaǵa ildirip qoyǵan sırnayın almaqshı bolıp ornınan turdı.Talay márte ılaydan islep qoysa, qoy –eshkiler basıp sındırıp kete bergennen soń, ol bul ret muqıyatlap jaylastırıldı. Qarasa, ılaydan soǵılǵan sırnay sol turısına tur eken. Endi onıń baylıǵı arttı.Hár kúngi jegeninen awıstırıp úyi ushın saqlaytuǵın qatqan zaǵaranıń bólegi, bir bet qaǵaz hám sırnay onıń úlken baylıǵı.

Alıs-alıslarǵa tarap atırǵan sırnay sestin esitip kiyatırǵan Saqıy artına mińgesip kiyatırǵan balasına qarap:

–Áne balam, esittiń be, Allayardıń shalıp atırǵan naması. Baǵana alıstan tal-tal bolıp esitilgen dawıs ta sonıń dawısı. Sazende–sırnayshı. Biyshara balanıń hawazın aytpaysań ba? Eldegi bir baqsıǵa shákirt túskende xalıqtıń qulaǵınıń qurıshın qandırǵan baqsı bolar edi. Átteń ákesi Dosnazardıń qolı juqalıq etip atır-aw.

–Aǵa, shákirt bolıw ushın qárejet kerek pe?-dedi Reyim balalıq ıqlas penen.

–Qárejet bolsa jaqsı ǵoy, Qárejetsiz -aq esiginde jallanıp júrse de balanıń mına hawazın tıńlaǵan qaraqalpaqtıń qaysı baqsısı bolsa da yaq demes.Balanıń tiykarında bar. Ataları duwtardıń dástesinde búlbúl qondırǵan sazende bolǵan.

**Tapsırma:**

5. **(B) Feyil dárejeleri boyınsha bilimlerdi bekkemlew.**

Tómende berilgen gáplerdiń feyildiń qaysı dárejesi ekenligin anıqlań.

Talay márte ılaydan islep qoysa, qoy –eshkiler basıp sındırıp kete bergennen soń, ol bul ret muqıyatlap jaylastırıldı. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Jalǵız hárre palǵa jalshımas**

Burınları hárreler hárqaysısı óz aldına bólek jasaydı eken. Bulardıń jıyǵan zatın basqa maqluqlar jep, hárreler olarǵa qarsılasıwǵa hálsizlik etip qala beredi eken.

Kúnlerdiń birinde olar ekew-úshew bolıp pal jıynap kóripti. Qarasa jıynaǵan palı da kóplew hám kóp bolıp qorǵanıwdıń da ońay ekenin ańlaptı. Sonı sezip baslaǵannan soń olar basqa hárrelerdi de jıynap «Bizler búytip shashaw bolıp júrgenshe, bir jerge birigeyik, bir-birimizge kúsh qosayıq» dep gúrrińlesip otırıp uyqılap qalıptı.

Hámmesi uyqıdan tursa, olar uyqıǵa bas qoyǵan waqıtta qańǵımay janıwarlardıń biri kelip, olardıń uyasın basıp-jenship, ishindegi palın zayalap jep ketipti.

Olar jáne oylasıq qurıp, endigiden bılay qarawıl kerek ekenligin ortaǵa qoyıptı. Bul oylasıq hámmege maqul túsip, kelesi kúni túnde olardıń birewleri uyaǵa qarawıllıq etipti: Túnde paldan jáne de dámelenip kelgen qańǵımay janıwar, sol kúni hárrelerdiń kúshli qarsılıǵına ushırap, olarǵa talanıp, óldim-azarda qashıp qutılıptı.

Hárreler sonda «kúsh – birlikte» ekenligin óz tájiriybesinde kóripti. Sol kúnnen baslap, olar bir jerde jasap, tabıstı da bir jerge jıyıwdı maqul kóripti.

**Tapsırma:**

1. **(B) Gáp aǵzaları boyınsha bilimlerdi bekkemlew.**

**Berilgen gápten gáp aǵzaların tabıń**

Hámmesi uyqıdan tursa, olar uyqıǵa bas qoyǵan waqıtta qańǵımay janıwarlardıń biri olardıń uyasın basıp-jenship, ishindegi palın zayalap jep ketipti.

|  |  |
| --- | --- |
| Baslawısh |  |
| Bayanlawısh |  |
| Anıqlawısh |  |
| Tolıqlawısh |  |
| Pısıqlawısh |  |

**Saǵınısh**

Eki tuwısqan bolıptı. Olar ózi tuwılıp ósken jerinde júdá baxıtlı jasaydı eken. Bir kúni bul xalıqqa dushpan topılıs jasaydı. Eldi wayran etip, mal-múlkin talan-taraj etedi. Sonda aǵayınlı Sursha hám Atıraq dushpanga qarsı atlanadı. Urısta Sursha jaradar boladı. Atıraq dushpannıń izinen quwıp ketedi. Jawdı jeńip sol elde patsha bolıp qaladı. Ol elin tez umıtıp ketedi. Bunı esitken Sursha inisi Atıraqqa adam jiberedi.

- Inim, elińe qayt, watanıńnan ayrılma,- deydi ol.

Biraq Atıraq patshalıq taxtınan waz keshkisi kelmeydi. Jaqsı adamlardı hám jaqsı turmıstı taslap ketkim kemleydi,- deydi ol.

Sonda Sursha inisin eline qalay qaytarıwdı kóp oylaydı. Bir kúni inisiniń dalanıń tábiyatın jaqsı kóretugının esine túsiredı hám bir dana qızıl gúldi úzip aladı. Onı duwtar menen birge Atıraqqa jiberedi. Sonda jaqsı kóretuǵın gúlin kórip, duwtar namasın esitken Atıraq elin saǵınǵanın sezedi.

Bunnan keyin taj-taxtın taslap, tuwgan eline piyadalap keledi.

**Tapsırma:**

**7. (B)** Kómekshi sózler boyınsha **boyınsha bilimlerdi bekkemlew.**

Berilgen gápte kómekshi sózdiń qaysı túri qatnasqan?

*Bir kúni inisiniń dalanıń tábiyatın jaqsı kóretugının esine túsiredı hám bir dana qızıl gúldi úzip aladı.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tirkewish** |  |
| **Dáneker** |  |
| **Janapay** |  |

**Shınar hám júzim**

Bir kúnleri shınardıń átirapında júzim ósip shıǵıptı. Olar birge dos bolıptı. Shınar oǵan tábiyat hám insanlar haqqında tez-tez aytıp beredi eken. Aradan 10 jıl ótipti. Ekewi uzaq jıllar sóylesip, sáwbetlesip, waqıttıń ótkenin de bilmey qalıptı. Júzim ósip, solqım - solqım miywe beripti. Adamlar hám balalar tez-tez, geyde bir kúnde eki-úsh márte júzim jep ráhátlenipti. Hámme bul júzimdi maqtaptı. Shınar da júzimniń kúnnen-kúnge ósiwin kórip kútá quwanıptı. Al, júzim bolsa, ózin hámmege kerekli bilip, adamlar tek júzim jew ushın ǵana keledi dep oylay baslaptı. Ol endi shınardı mensinbey, onı ózine teń kórmeytuǵın bolıptı, onıń menen sáwbetleskendi toqtatıptı. Ózin onnan bálent qoyıptı.

Kúnlerdiń birinde júzim shınarǵa: – Usı waqıtqa shekem insanlar seni maqtadı ma? Seniń olarǵa qanday paydań tiygen, tek bir sayań bolmasa, paydań da joq, – depti. Al, men bolsam óz miywelerim menen insanlarǵa shadlıq inam etemen, – depti. Álbette, shınar júzimniń aytqan sózlerine qapa bolmaptı. Óytkeni, insanlar shınardı da júdá jaqsı kórip, qádirleytuǵın edi-dá! Jáne aradan 3-4 jıl ótkenin bilmey qalıptı. Kúnlerdiń birinde júzimniń japıraqları sarǵayıp, solıy baslaptı. Biraz waqıt ótkennen soń, ol ulıwma quwrap qalıptı. Adamlar onnan endi payda joq dep júzimdi shawıp taslaptı. Solay etip, júzim menmenligi hám maqtanshaqlıǵı sebepli óz jazasın alıptı. Al, shınar bolsa, tamırın tereńnen jayıp, nárwan daraq bolıptı. Onıń sayasında adamlar ház etip dem alatuǵın bolıptı.

**Tapsırma:**

**8.(B) Gáptiń mánisine hám dúzilisine qaray túrleri boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi bekkemlew**

Berilgen gáptiń mánisine qaray qanday gáp ekenligin anıqlań.

*Ol endi shınardı mensinbey, onı ózine teń kórmeytuǵın bolıptı, onıń menen sáwbetleskendi toqtatıptı*. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ana pıshıq**

Pıshıqtıń tınımsız ashıranarlı dawısınan bir nárseni joytıp júrgenin ańǵarıwǵa bolar edi. Dárriw sırtqa shıǵıp, uyasına barsam, balaları joq.Sol waqıtta apamnıń “Pıshıqtıń balaların málim pıshıq jep ketpesin”-degeni yadıma túsip qorqıp kettim. Uyanıń qasında úlken iz jatır eken. Onıń nege miyawlap baqırıp júrgenin endi túsindim.

“Wax,wax, neterseń! Jep ketipti. Ballaları sup-sulıw edi-aw. Men sonsha háreket etip, balaların úyge ákelgenimde qaytadan uyasına áketip qalǵan ózi ǵoy”.Biraq bunı pıshıqqa qalay túsindiremen? Tek ayanıshlı túrde súykengen pıshıqtı sıypaladım.

Pıshıq aqır sońında shıdamadı. Ol úyden sırtqa shıqtı da esik alǵındaǵı piyaz egiw ushın suwǵarıp, tapqa kelsin dep qoyǵan atızǵa bardı. Aldıńǵı eki ayaǵı menen jerdi tez-tez qazdı. Pıshıq bawırın ızǵar jerge basıp jattı. Qasına barıp kórsem bawırı búlkildep atır eken. Jatsa, jatsın, bawırı kúyip atırǵan shıǵar dep oylap úyge qayttım. Bir waqıtları xabar alayın dep barsam, ol jatqan jerinde jansız jatırǵan edi. “Haywanlarda da óz balasına bolǵan muhabbat kúshli eken ǵoy”- dedim.

**Tapsırma:**

9.(B) **Sózlerdiń sintaksislik baylanısıw túrleri boyınsha bilimlerdi bekkemlew**

Baǵınıńqı baylanıstıń qaysı túri arqalı baylanısqanlıǵın tabıń.

Pıshıq bawırın ızǵar jerge basıp jattı.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ǵamxorlıq**

Awıldaǵı kempir-ǵarrınıń ul-qızları kimi jumısqa, kimi oqıwǵa, qalaǵa ketkennen soń, olar awılǵa qaytqısı kelmey qalalı bolıp ketti. Biraq kempir-ǵarrı ele tándar, kempir ózi sıyır sawadı, gúbi pisedi, aqlıqları kelgende may sók, taqan jegizip máz-mayram, ul-qızları menen aqlıqlarınıń amanlıǵın tilep awılda jasay berdi.

Bir kúni jawınr quyıp, kún ayaz bolǵanda ájeniń qońsıları aqlıqlarına ájeniń insult bolıp keselxanaǵa túskenin aytıp tez keliń dedi.

Kempirdiń ul-qızları hám aqlıqları bolsa, “jawın tınsın, bir-eki kúnnen soń jol túskennen keyin baramız. Basında adam bar ǵoy”, – depti.

Jańabay kóshede balalar menen oynap júrgende ájesiniń awırǵanın esitipti hám joralarınan qarız alıp jolǵa shıǵıptı. Avtobustan túskennen keyin bir saattay jawınnıń astında jayaw júrdi. Batpaqqa batıp, ájesin kóriwge bardı. Ol ájesin kóriwge qurı qol bardı.

Biraq ol óz qolı menen ájesiniń tósegin almastırıp, lágenin tógip keldi. Keyin ájesiniń úyin tazaladı, medpunktke barıp, ájesiniń basında otırdı. Kempirdiń beti berman qaradı. Eki kúnnen keyin jol kepkende basqa aqlıqları menen ul-qızları sawǵalar alıp, azıq-awqatlar menen keldi.

Jańabay qaytıp ketti, aǵayinleri onı onsha jaqtırmaytuǵın edi-dá. Kempir táwir bolıp úyine bardı. Hámme dasturqan basında otırıp shay ishti, aqlıqları burınǵıday “ájemdi men kóbirek jaqsı kóremen” dep qushaqlap súydi. Biraq ájesi olarǵa hesh nárse demedi.

**Tapsırma :**

**10. (B)** Tuwra hám ózlestirilgen gáp **boyınsha bilimlerdi bekkemlew.**

Berilgen gápti ózlestirilgen gápke aylanrıp jazıń.

Kempirdiń ul-qızları hám aqlıqları bolsa, “jawın tınsın, bir-eki kúnnen soń jol túskennen keyin baramız. Basında adam bar ǵoy”, – depti.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2-SORAW**

Bir kúni joqshılıqtan dińkesi qurıǵan bir jarlı adam kópti kórgen aqıllı ǵarrıǵa barıp:

   – Men nege usınday jarlı bolıp tuwıldım? – dep nalıydı.

   Ǵarrı oǵan:

   – Sebebi, sen adamlarǵa saqıylıq qılmaysań, qattı sıqmarsań – dep juwap beripti. Bul juwapqa tańlanǵan jarlı:

   – Qolımda beretuǵın hesh nársem joq, tapqanım ózimnen awıspasa, qalay saqıylıq qılaman? – deydi. Sonda ǵarrı:

   – Negizi seniń adamlarǵa jaqsılıq qıla alatuǵın bes múmkinshiligiń bar. Sol múmkinshiliklerińnen paydalana bilgenińde bunday demegen bolar ediń – deydi.

  Tańlanǵan jarlı ol qanday múmkinshilik ekenin soraydı. Sonda aqıllı ǵarrı:

   - Birinshiden, basqalarǵa jıllı júz benen qara, kúlimsirep júr. Quday qálese, usı arqalı da sadaqa qılıp, sawapqa bóleniwińe múmkinshiligiń bar;

   Ekinshiden, aynalańa miyirim menen qara. Olar seniń kózińnen tek janashırlıq penen jaqsılıqtı kóretuǵın bolsın;

   Úshinshiden, sen gúń emesseń, sóyley alasań. Solay eken, adamlardan jaqsı sózińdi ayama;

   Tórtinshiden, júregiń tınbay urıp tur. Al endi, bar ıqlasıń menen, jan-tániń menen berilip basqalarǵa jaqsılıq tile. Olardıń ómiriniń bereketli, turmıslarınıń shıraylı bolıwı ushın duwa qıl;

   Besinshiden, ayaq-qolıń saw. Solay eken, densawlıǵıńnan paydalanıp, jurtqa paydalı islerdi qıl. Kómekles! – deydi.

      Rasında, adamdı bay etetuǵın – mal-dúnyası hám aqshası emes, keń peyili hám haq kewili eken!

* 1. **(B)Feyil máhálleri boyınsha alǵan bilimlerdi bekkemlew.**

Tómende berilgen gáplerdiń feyildiń qaysı máhálinde kelgenligin anıqlań.

1. – Men nege usınday jarlı bolıp tuwıldım? – dep nalıydı.

2. Tańlanǵan jarlı ol qanday múmkinshilik ekenin soraydı.

3. Júregiń tınbay urıp tur. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Maqtanshaq úyrek**

Bir kólde maqtanshaq úyrek jasaydı eken. Bir kúni ol átirapındaǵı qurbaqalarǵa maqtanıp bılay dedi: "Dúnyada mendey haywan joq. Sebebi, men suwda júze alaman, qurǵaqlıqta júre alaman hám aspanda ushıwım múmkin." Bunı esitip turǵan ǵarrı tasbaqa oǵan: "Kóp maqtana berme, háy úyrek, sen júziwdi bilseń de balıqtay júze almaysań. Juwırsań da kiyiktey juwıra almaysań. Ushqanıń menen búrkittey usha almaysań. Sen bulardıń hámmesin tek bir úyrek sıyaqlı isleyseń."

Háy insan, bilip qoy, hár bir adamnıń ózine jarasa qábileti bar. Aqıllı adam usı qábiletti rawajlandırıp, onnan ózi hám basqalar payda kóredi. Al, aqılsız bolsa ómir boyı basqalarǵa eliklep, waqtın zaya ketiredi....

**Tapsırma :**

* 1. **(B) Kómekshi sózler boyınsha alǵan bilimlerdi bekkemlew.**

Tekstten dánekerlerdiń qanday túrleri bar ekenligin tabıń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Boztorǵay**

Velosipedti pát penen aydap kelip, tamnıń kólenkesine qoymaqshı bolıp atırǵanımda, qazıqta páshek jep turǵan buzaw birden tarbayaqlap úrkip iyekliginen part ettirip úzdi de ketti. Kúnde inim menen birge baǵısatuǵın edik. Búgin bir ózim dep qıynalıp qaldım. Tandırdıń qasındaǵı kúyeli kósewdi ala izinen juwırdım. Kebirliktegi jolsız jerden juwırıp kiyatırǵanımda óksheme tiken kirip, otırıp qaldım. Tas tóbemde jalǵız torǵay kúyip-pisip sayrap tur. Ornımnan turıp quwraq shóplerle shırmalıp atırǵan sútilmeklerdi terip júrgenimde aldımdaǵı putanıń arasınan “Pır-r” etip ushıp, bes-altı adım jerge barıp tústi de qaytıp ushpadı.

Kelte, quwraq qamıslar aralas putanıń túbine úńilsem, ótken jılǵı ajırıq penen aqbastıń úpeleginen salınǵan uwıstay uyanıń ishinde qádimgi shımshıqlardıkindey tórt máyek jatır.

Bir eki kúnnen keyin bul jerge aylanıp kelip, uyanı úńilsem, máyeklerdiń birewinen shıqqan kishkene palapandı tórt-bes qumırısqa tartqılap atır eken.Al qalǵan úsh máyek sol turısında jatır. Uyanıń dógeregindegi boztorǵaydıń tozıǵıǵan párlerine serlep qarap turǵanımda ózimnen eki adımday qashıqlıqta shubatılıp jatırǵan jılandı kórip, seskenip kettim. Qıyalları dárhal keynime serpildirip, shudigardan qattı kesek ákelgizdi. Gózlep atqan kesegim tiyip, jılan teń bólinip shópke ilinip qaldı. Qarasam bul haqiyqıy jılannıń ózi emes, al, kebi eken.

Sol-sol eken, hárdayım boztorǵay dese, kóz aldıma kógis keń dalańlıq,bultsız aspanda sayrap turǵan jalǵız boztorǵay, boztorǵaydıń uyası, óziniń kebin uyanıń qasına taslap ketken, kózi shegireygen náletiy sur jılan kerer edi.

**Tapsırma :**

* 1. **(B) Gáp aǵzaları boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi bekkemlew.**

Tómendegi berilgen gápten anıqlawıshtı tabıń.

Gózlep atqan kesegim tiyip, jılan teń bólinip shópke ilinip qaldı. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Qashqın**

Qádir jabayı úyrektey kópten bólinip shetke shıqtı. Qalıń urıqlıqtıń arasında júresinen otırıp oyǵa battı.

* Qaytsem eken?

Onıń kópten bólinip qalǵısı kelmedi. Bir qıyalı “jigitler menen ket! Tiri bolsań xalıq aldına abıraylı bolıp shıǵasań” -deydi. Al eger tiri qalmasam she? Onıń kóz aldına qarday boraǵan oq, ólim elesledi. Ólim sózi onıń denesin túrshiktirip, kóziniń aldı qarańǵılastı. Ol bárin umıtıp, ózin qalıń urıqlar arasına urdı. Paraxodtıń baqırǵan gudogı: “ Qádir, sen ántek islediń ǵoy, xalıq kárwanınan bólingen sen de jabayısań” dep zarlaǵanday boldı.

Paraxod alısta qarawıtıp tolı kárwandı tartıp, eldi qorǵawǵa, Qádirdiń elin, bala-shaǵasın, Jamalın jawdan qorǵawǵa baratır. Al Jamaldıń aǵası, balalardıń atası Qádir- she ? Ol hámmesin, inisin, perzentlerin, muhabbatın jawǵa sattı. Álpeshlep ósirgen elinen bezip ketti.

Qádir súzek keselinen endi turǵanday dármanı qurıp, ayaǵın súrhige basıp, paraxod ketip baratırǵan jaqqa juwırdı. Dáryanıń jaǵasındaǵı qamıslar ayaǵın tusap , tula boyına jarmasıp “ Saǵan jol joq, ket azǵın” degendey oratılıp, betin tırnaydı.

–Háy joldaslar! Meni keshiriń, alıp ketiń aǵalar!-dep úsh-tórt márte qıshqırdı.Biraq paraxodtıń barjısı tolı jawıngerlerdiń kúlisip baratırǵan ǵawırlısı, qosıq aytqan dawısları emeski ǵana esitiler edi. Bul quwǵan sayın, báleden qashqan kárwanday paraxod kem-kem aranı ashıp, tek buwdaq tútinlerdiń kóktegi saǵımı ǵana kóriner edi.

**Tapsırma :**

* 1. **(B) Ózlestirilgen gápler boyınsha bilimlerdi bekkemlew.** Tómendegi berilgen gápti ózlestirilgen gápke aylandırıń.

–Háy joldaslar! Meni keshiriń, alıp ketiń aǵalar!-dep úsh-tórt márte qıshqırdı. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Allayardıń balalıǵı**

Kúnniń ısıwı ele qayta qoyǵan joq. Bundayda qoylardı jayıp bereket tappaysań. Sonlıqtan da Allayar eki kúnlikte ılaydan soǵıp putaǵa ildirip qoyǵan sırnayın almaqshı bolıp ornınan turdı.Talay márte ılaydan islep qoysa, qoy –eshkiler basıp sındırıp kete bergennen soń, ol bul ret muqıyatlat jaylastırǵan edi. Qarasa, ılaydan soǵılǵan sırnay sol turısına tur eken. Endi onıń baylıǵı arttı. Hár kúngi jegeninen awıstırıp úyi ushın saqlaytuǵın qatqan zaǵaranıń bólegi, bir bet qaǵaz hám sırnay onıń úlken baylıǵı.

Alıs-alıslarǵa tarap atırǵan sırnay sestin esitip kiyatırǵan Saqıy artına mińgesip kiyatırǵan balasına qarap:

–Áne balam, esittiń be, Allayardıń shalıp atırǵan naması. Baǵana alıstan tal-tal bolıp esitilgen dawıs ta sonıń dawısı. Sazende–sırnayshı. Biyshara balanıń hawazın aytpaysań ba? Eldegi bir baqsıǵa shákirt túskende xalıqtıń qulaǵınıń qurıshın qandırǵan baqsı bolar edi. Átteń ákesi Dosnazardıń qolı juqalıq etip atır-aw.

–Aǵa, shákirt bolıw ushın qárejet kerek pe?-dedi Reyim balalıq ıqlas penen.

–Qárejet bolsa jaqsı ǵoy, Qárejetsiz -aq esiginde jallanıp júrse de balanıń mına hawazın tıńlaǵan qaraqalpaqtıń qaysı baqsısı bolsa da yaq demes.Balanıń tiykarında bar. Ataları duwtardıń dástesinde búlbúl qondırǵan sazende bolǵan.

**Tapsırma:**

* 1. **(B) Gáp aǵzaları haqqında ózlestirilgen bilimlerdi bekkemlew.**

Tómende berilgen gáptiń baslawıshı hám bayanlawıshın tabıń.

Hár kúngi jegeninen awıstırıp úyi ushın saqlaytuǵın qatqan zaǵaranıń bólegi, bir bet qaǵaz hám sırnay onıń úlken baylıǵı.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Jalǵız hárre palǵa jalshımas**

Burınları hárreler hárqaysısı óz aldına bólek jasaydı eken. Bulardıń jıyǵan zatın basqa maqluqlar jep, hárreler olarǵa qarsılasıwǵa hálsizlik etip qala beredi eken.

Kúnlerdiń birinde olar ekew-úshew bolıp pal jıynap kóripti. Qarasa jıynaǵan palı da kóplew hám kóp bolıp qorǵanıwdıń da ońay ekenin ańlaptı. Sonı sezip baslaǵannan soń olar basqa hárrelerdi de jıynap «Bizler búytip shashaw bolıp júrgenshe, bir jerge birigeyik, bir-birimizge kúsh qosayıq» dep gúrrińlesip otırıp uyqılap qalıptı.

Hámmesi uyqıdan tursa, olar uyqıǵa bas qoyǵan waqıtta qańǵımay janıwarlardıń biri kelip, olardıń uyasın basıp-jenship, ishindegi palın zayalap jep ketipti.

Olar jáne oylasıq qurıp, endigiden bılay qarawıl kerek ekenligin ortaǵa qoyıptı. Bul oylasıq hámmege maqul túsip, kelesi kúni túnde olardıń birewleri uyaǵa qarawıllıq etipti. Túnde paldan jáne de dámelenip kelgen qańǵımay janıwar, sol kúni hárrelerdiń kúshli qarsılıǵına ushırap, olarǵa talanıp, óldim-azarda qashıp qutılıptı.

Hárreler sonda «kúsh – birlikte» ekenligin óz tájiriybesinde kóripti. Sol kúnnen baslap, olar bir jerde jasap, tabıstı da bir jerge jıyıwdı maqul kóripti.

**Tapsırma:**

* 1. **(B) Sóz jasawshı qosımtalar boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi bekkemlew**

Tómende berilgen gáptegi sóz jasawshı qosımtalardı anıqlań.

*Bul oylasıq hámmege maqul túsip, kelesi kúni túnde olardıń birewleri uyaǵa qarawıllıq etipti.* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Saǵınısh**

Eki tuwısqan bolıptı. Olar ózi tuwılıp ósken jerinde júdá baxıtlı jasaydı eken. Bir kúni bul xalıqqa dushpan topılıs jasaydı. Eldi wayran etip, mal-múlkin talan-taraj etedi. Sonda aǵayınlı Sursha hám Atıraq dushpanga qarsı atlanadı. Urısta Sursha jaradar boladı. Atıraq dushpannıń izinen quwıp ketedi. Jawdı jeńip sol elde patsha bolıp qaladı. Ol elin tez umıtıp ketedi. Bunı esitken Sursha inisi Atıraqqa adam jiberedi.

- Inim, elińe qayt, watanıńnan ayrılma,- deydi ol.

Biraq Atıraq patshalıq taxtınan waz keshkisi kelmeydi. Jaqsı adamlardı hám jaqsı turmıstı taslap ketkim kemleydi,- deydi ol.

Sonda Sursha inisin eline qalay qaytarıwdı kóp oylaydı. Bir kúni inisiniń dalanıń tábiyatın jaqsı kóretugının esine túsiredı hám bir dana qızıl gúldi úzip aladı. Onı duwtar menen birge Atıraqqa jiberedi. Sonda jaqsı kóretuǵın gúlin kórip, duwtar namasın esitken Atıraq elin saǵınǵanın sezedi.

Bunnan keyin taj-taxtın taslap, tuwgan eline piyadalap keledi.

**Tapsırma :**

* 1. **(B) Sóz túrlewshi qosımtalar boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi bekkemlew.**

Tómende berilgen gápte sóz túrlewshi qosımtalardıń qaysıları qatnasqanlıǵın anıqlań.

Sonda jaqsı kóretuǵın gúlin kórip, duwtar namasın esitken Atıraq elin saǵınǵanın sezedi. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Shınar hám júzim**

Bir kúnleri shınardıń átirapında júzim ósip shıǵıptı. Olar birge dos bolıptı. Shınar oǵan tábiyat hám insanlar haqqında tez-tez aytıp beredi eken. Aradan 10 jıl ótipti. Ekewi uzaq jıllar sóylesip, sáwbetlesip, waqıttıń ótkenin de bilmey qalıptı. Júzim ósip, solqım - solqım miywe beripti. Adamlar hám balalar tez-tez, geyde bir kúnde eki-úsh márte júzim jep ráhátlenipti. Hámme bul júzimdi maqtaptı. Shınar da júzimniń kúnnen-kúnge ósiwin kórip kútá quwanıptı. Al, júzim bolsa, ózin hámmege kerekli bilip, adamlar tek júzim jew ushın ǵana keledi dep oylay baslaptı. Ol endi shınardı mensinbey, onı ózine teń kórmeytuǵın bolıptı, onıń menen sáwbetleskendi toqtatıptı. Ózin onnan bálent qoyıptı.

Kúnlerdiń birinde júzim shınarǵa: – Usı waqıtqa shekem insanlar seni maqtadı ma? Seniń olarǵa qanday paydań tiygen, tek bir sayań bolmasa, paydań da joq, – depti. Al, men bolsam óz miywelerim menen insanlarǵa shadlıq inam etemen, – depti. Álbette, shınar júzimniń aytqan sózlerine qapa bolmaptı. Óytkeni, insanlar shınardı da júdá jaqsı kórip, qádirleytuǵın edi-dá! Jáne aradan 3-4 jıl ótkenin bilmey qalıptı. Kúnlerdiń birinde júzimniń japıraqları sarǵayıp, solıy baslaptı. Biraz waqıt ótkennen soń, ol ulıwma quwrap qalıptı. Adamlar onnan endi payda joq dep júzimdi shawıp taslaptı. Solay etip, júzim menmenligi hám maqtanshaqlıǵı sebepli óz jazasın alıptı. Al, shınar bolsa, tamırın tereńnen jayıp, nárwan daraq bolıptı. Onıń sayasında adamlar ház etip dem alatuǵın bolıptı.

**Tapsırma :**

* 1. **(B) Modal sózler haqqında ózlestirilgen bilimlerdi bekkemlew.**

Tekstten modal sózlerdi tawıp jazıń. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ana pıshıq**

Pıshıqtıń tınımsız ashıranarlı dawısınan bir nárseni joytıp júrgenin ańǵarıwǵa bolar edi. Dárriw sırtqa shıǵıp, uyasına barsam, balaları joq.Sol waqıtta apamnıń “Pıshıqtıń balaların málim pıshıq jep ketpesin”-degeni yadıma túsip qorqıp kettim. Uyanıń qasında úlken iz jatır eken. Onıń nege miyawlap baqırıp júrgenin endi túsindim.

“Wax,wax, neterseń! Jep ketipti. Ballaları sup-sulıw edi-aw. Men sonsha háreket etip, balaların úyge ákelgenimde qaytadan uyasına áketip qalǵan ózi ǵoy”.Biraq bunı pıshıqqa qalay túsindiremen? Tek ayanıshlı túrde súykengen pıshıqtı sıypaladım.

Pıshıq aqır sońında shıdamadı. Ol úyden sırtqa shıqtı da esik alǵındaǵı piyaz egiw ushın suwǵarıp, tapqa kelsin dep qoyǵan atızǵa bardı. Aldıńǵı eki ayaǵı menen jerdi tez-tez qazdı. Pıshıq bawırın ızǵar jerge basıp jattı. Qasına barıp kórsem bawırı búlkildep atır eken. Jatsa, jatsın, bawırı kúyip atırǵan shıǵar dep oylap úyge qayttım. Bir waqıtları xabar alayın dep barsam, ol jatqan jerinde jansız jatırǵan edi. “Haywanlarda da óz balasına bolǵan muhabbat kúshli eken ǵoy”- dedim.

**Tapsırma :**

* 1. **(B) Kómekshi sózler haqqında ózlestirilgen bilimlerdi bekkemlew.**

Tekstten janapay sózlerdi tabıń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ǵamxorlıq**

Awıldaǵı kempir-ǵarrınıń ul-qızları kimi jumısqa, kimi oqıwǵa, qalaǵa ketkennen soń, olar awılǵa qaytqısı kelmey qalalı bolıp ketti. Biraq kempir-ǵarrı ele tándar, kempir ózi sıyır sawadı, gúbi pisedi, aqlıqları kelgende may sók, taqan jegizip máz-mayram, ul-qızları menen aqlıqlarınıń amanlıǵın tilep awılda jasay berdi.

Bir kúni jawınr quyıp, kún ayaz bolǵanda ájeniń qońsıları aqlıqlarına ájeniń insult bolıp keselxanaǵa túskenin aytıp tez keliń dedi.

Kempirdiń ul-qızları hám aqlıqları bolsa, “jawın tınsın, bir-eki kúnnen soń jol túskennen keyin baramız. Basında adam bar ǵoy”, – depti.

Jańabay kóshede balalar menen oynap júrgende ájesiniń awırǵanın esitipti hám joralarınan qarız alıp jolǵa shıǵıptı. Avtobustan túskennen keyin bir saattay jawınnıń astında jayaw júrdi. Batpaqqa batıp, ájesin kóriwge bardı. Ol ájesin kóriwge qurı qol bardı.

Biraq ol óz qolı menen ájesiniń tósegin almastırıp, lágenin tógip keldi. Keyin ájesiniń úyin tazaladı, medpunktke barıp, ájesiniń basında otırdı. Kempirdiń beti berman qaradı. Eki kúnnen keyin jol kepkende basqa aqlıqları menen ul-qızları sawǵalar alıp, azıq-awqatlar menen keldi.

Jańabay qaytıp ketti, aǵayinleri onı onsha jaqtırmaytuǵın edi-dá. Kempir táwir bolıp úyine bardı. Hámme dasturqan basında otırıp shay ishti, aqlıqları burınǵıday “ájemdi men kóbirek jaqsı kóremen” dep qushaqlap súydi. Biraq ájesi olarǵa hesh nárse demedi.

**Tapsırma :**

* 1. **(B) Sózlerdiń tuwra hám awıspalı mánisi boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi bekkemlew.**

Tómende berilgen gáptegi astı sızılǵan sózdiń ornına qanday sóz benen almastırıwǵa boltuǵınlıǵın tabıń.

Ol ájesin kóriwge **qurı qol** bardı. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3-SORAW**

Bir kúni joqshılıqtan dińkesi qurıǵan bir jarlı adam kópti kórgen aqıllı ǵarrıǵa barıp:

   – Men nege usınday jarlı bolıp tuwıldım? – dep nalıydı.

   Ǵarrı oǵan:

   – Sebebi, sen adamlarǵa saqıylıq qılmaysań, qattı sıqmarsań – dep juwap beripti. Bul juwapqa tańlanǵan jarlı:

   – Qolımda beretuǵın hesh nársem joq, tapqanım ózimnen awıspasa, qalay saqıylıq qılaman? – deydi. Sonda ǵarrı:

   – Negizi seniń adamlarǵa jaqsılıq qıla alatuǵın bes múmkinshiligiń bar. Sol múmkinshiliklerińnen paydalana bilgenińde bunday demegen bolar ediń – deydi.

  Tańlanǵan jarlı ol qanday múmkinshilik ekenin soraydı. Sonda aqıllı ǵarrı:

   - Birinshiden, basqalarǵa jıllı júz benen qara, kúlimsirep júr. Quday qálese, usı arqalı da sadaqa qılıp, sawapqa bóleniwińe múmkinshiligiń bar;

   Ekinshiden, aynalańa miyirim menen qara. Olar seniń kózińnen tek janashırlıq penen jaqsılıqtı kóretuǵın bolsın;

   Úshinshiden, sen gúń emesseń, sóyley alasań. Solay eken, adamlardan jaqsı sózińdi ayama;

   Tórtinshiden, júregiń tınbay urıp tur. Al endi, bar ıqlasıń menen, jan-tániń menen berilip basqalarǵa jaqsılıq tile. Olardıń ómiriniń bereketli, turmıslarınıń shıraylı bolıwı ushın duwa qıl;

   Besinshiden, ayaq-qolıń saw. Solay eken, densawlıǵıńnan paydalanıp, jurtqa paydalı islerdi qıl. Kómekles! – deydi.

      Rasında, adamdı bay etetuǵın – mal-dúnyası hám aqshası emes, keń peyili hám haq kewili eken!

**Tapsırma :**

**1. (Q)** Sózlerdiń sintaksislik baylanısıw túrleri haqqında ózlestirilgen bilimlerdi qollanıw**.**

Berilgen gáplerdegi sózlerdi baǵınıńqı baylanıstıń qaysı túri ekenin tabıń.

|  |  |
| --- | --- |
| Seniń kózlerińnen janashırlıq penen jaqsılıqtı kóretuǵın bolsın. |  |
|  |
| Jan-tániń menen berilip basqalarǵa jaqsılıq tile. |  |
|  |
| Basqalarǵa jıllı júz benen qara |  |
|  |

**Maqtanshaq úyrek**

Bir kólde maqtanshaq úyrek jasaydı eken. Bir kúni ol átirapındaǵı qurbaqalarǵa maqtanıp bılay dedi: "Dúnyada mendey haywan joq. Sebebi, men suwda júze alaman, qurǵaqlıqta júre alaman hám aspanda ushıwım múmkin." Bunı esitip turǵan ǵarrı tasbaqa oǵan: "Kóp maqtana berme, háy úyrek, sen júziwdi bilseń de balıqtay júze almaysań. Juwırsań da kiyiktey juwıra almaysań. Ushqanıń menen búrkittey usha almaysań. Sen bulardıń hámmesin tek bir úyrek sıyaqlı isleyseń."

Háy insan, bilip qoy, hár bir adamnıń ózine jarasa qábileti bar. Aqıllı adam usı qábiletti rawajlandırıp, onnan ózi hám basqalar payda kóredi. Al, aqılsız bolsa ómir boyı basqalarǵa eliklep, waqtın zaya ketiredi.

**Tapsırma:**

1. **(Q) Sóz dizbegi haqqında ózlestirilgen bilimlerdi qollanıw.**

Tómendegi sóz dizbeklerin keltirip 2 gáp dúziń.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sóz dizbegi** | **Gáp** |
| maqtanshaq úyrek |  |
|  |
| waqtın zaya ketiredi |  |
|  |

**Boztorǵay**

Velosipedti pát penen aydap kelip, tamnıń kólenkesine qoymaqshı bolıp atırǵanımda, qazıqta páshek jep turǵan buzaw birden tarbayaqlap úrkip iyekliginen part ettirip úzdi de ketti. Kúnde inim menen birge baǵısatuǵın edik. Búgin bir ózim dep qıynalıp qaldım. Tandırdıń qasındaǵı kúyeli kósewdi ala izinen juwırdım. Kebirliktegi jolsız jerden juwırıp kiyatırǵanımda óksheme tiken kirip, otırıp qaldım. Tas tóbemde jalǵız torǵay kúyip-pisip sayrap tur. Ornımnan turıp quwraq shóplerge shırmalıp atırǵan sútilmeklerdi terip júrgenimde aldımdaǵı putanıń arasınan “Pır-r” etip ushıp, bes-altı adım jerge barıp tústi de qaytıp ushpadı.

Kelte, quwraq qamıslar aralas putanıń túbine úńilsem, ótken jılǵı ajırıq penen aqbastıń úpeleginen salınǵan uwıstay uyanıń ishinde qádimgi shımshıqlardıkindey tórt máyek jatır.

Bir eki kúnnen keyin bul jerge aylanıp kelip, uyanı úńilsem, máyeklerdiń birewinen shıqqan kishkene palapandı tórt-bes qumırısqa tartqılasıp atır eken.Al qalǵan úsh máyek sol turısında jatır. Uyanıń dógeregindegi boztorǵaydıń tozıǵıǵan párlerine serlep qarap turǵanımda ózimnen eki adımday qashıqlıqta shubatılıp jatırǵan jılandı kórip, seskenip kettim. Qıyalları dárhal keynime serpildirip, shudigardan qattı kesek ákelgizdi. Gózlep atqan kesegim tiyip, jılan teń bólinip shópke ilinip qaldı. Qarasam bul haqiyqıy jılannıń ózi emes, al, kebi eken.

Sol-sol eken, hárdayım boztorǵay dese, kóz aldıma kógis keń dalańlıq,bultsız aspanda sayrap turǵan jalǵız boztorǵay, boztorǵaydıń uyası, óziniń kebin uyanıń qasına taslap ketken, kózi shegireygen náletiy sur jılan kerer edi.

**Tapsırma:**

**3.(Q) Feyil dárejeleri haqqında bilimlerdi qollanıw.**

Tekstten feyil dárejeleri qatnasqan gáplerdi tabıń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Qashqın**

Qádir jabayı úyrektey kópten bólinip shetke shıqtı. Qalıń urıqlıqtıń arasında júresinen otırıp oyǵa battı.

* Qaytsem eken?

Onıń kópten bólinip qalǵısı kelmedi. Bir qıyalı “jigitler menen ket! Tiri bolsań xalıq aldına abıraylı bolıp shıǵasań” -deydi. Al eger tiri qalmasam she? Onıń kóz aldına qarday boraǵan oq, ólim elesledi. Ólim sózi onıń denesin túrshiktirip, kóziniń aldı qarańǵılastı. Ol bárin umıtıp, ózin qalıń urıqlar arasına urdı. Paraxodtıń baqırǵan gudogı: “ Qádir, sen ántek islediń ǵoy, xalıq kárwanınan bólingen sen de jabayısań” dep zarlaǵanday boldı.

Paraxod alısta qarawıtıp tolı kárwandı tartıp, eldi qorǵawǵa, Qádirdiń elin, bala-shaǵasın, Jamalın jawdan qorǵawǵa baratır. Al Jamaldıń aǵası, balalardıń atası Qádir- she ? Ol hámmesin, inisin, perzentlerin, muhabbatın jawǵa sattı. Álpeshlep ósirgen elinen bezip ketti.

Qádir súzek keselinen endi turǵanday dármanı qurıp, ayaǵın súrhige basıp, paraxod ketip baratırǵan jaqqa juwırdı. Dáryanıń jaǵasındaǵı qamıslar ayaǵın tusap , tula boyına jarmasıp “ Saǵan jol joq, ket azǵın” degendey oratılıp, betin tırnaydı.

–Háy joldaslar! Meni keshiriń, alıp ketiń aǵalar!-dep úsh-tórt márte qıshqırdı.Biraq paraxodtıń barjısı tolı jawıngerlerdiń kúlisip baratırǵan ǵawırlısı, qosıq aytqan dawısları emeski ǵana esitiler edi. Bul quwǵan sayın, báleden qashqan kárwanday paraxod kem-kem aranı ashıp, tek buwdaq tútinlerdiń kóktegi saǵımı ǵana kóriner edi.

**Tapsırma :**

**4. (Q) Gáptiń mánisine qaray túrleri haqqında bilimlerdi qollanıw.**

Tómende berilgen gápti soraw hám úndey gápke aylndırıp jazıń.

Paraxod alısta qarawıtıp tolı kárwandı tartıp, eldi qorǵawǵa, Qádirdiń elin, bala-shaǵasın, Jamalın jawdan qorǵawǵa baratır.

|  |  |
| --- | --- |
| Soraw gáp |  |
| Úndew gáp |  |

**Allayardıń balalıǵı**

Kúnniń ısıwı ele qayta qoyǵan joq. Bundayda qoylardı jayıp bereket tappaysań.Sonlıqtan da Allayar eki kúnlikte ılaydan soǵıp putaǵa ildirip qoyǵan sırnayın almaqshı bolıp ornınan turdı.Talay márte ılaydan islep qoysa, qoy –eshkiler basıp sındırıp kete bergennen soń, ol bul ret muqıyatlat jaylastırǵan edi. Qarasa, ılaydan soǵılǵan sırnay sol turısına tur eken. Endi onıń baylıǵı arttı.Hár kúngi jegeninen awıstırıp úyi ushın saqlaytuǵın qatqan zaǵaranıń bólegi, bir bet qaǵaz hám sırnay onıń úlken baylıǵı.

Alıs-alıslarǵa tarap atırǵan sırnay sestin esitip kiyatırǵan Saqıy artına mińgesip kiyatırǵan balasına qarap:

–Áne balam, esittiń be, Allayardıń shalıp atırǵan naması. Baǵana alıstan tal-tal bolıp esitilgen dawıs ta sonıń dawısı. Sazende–sırnayshı. Biyshara balanıń hawazın aytpaysań ba? Eldegi bir baqsıǵa shákirt túskende xalıqtıń qulaǵınıń qurıshın qandırǵan baqsı bolar edi. Átteń ákesi Dosnazardıń qolı juqalıq etip atır-aw.

–Aǵa, shákirt bolıw ushın qárejet kerek pe?-dedi Reyim balalıq ıqlas penen.

–Qárejet bolsa jaqsı ǵoy, Qárejetsiz -aq esiginde jallanıp júrse de balanıń mına hawazın tıńlaǵan qaraqalpaqtıń qaysı baqsısı bolsa da yaq demes.Balanıń tiykarında bar. Ataları duwtardıń dástesinde búlbúl qondırǵan sazende bolǵan.

**Tapsırma :**

1. **(Q) Feyil máhállerin qollanıw.**

Berilgen sózlerdi keltirip gáp dúziń. Feyildiń qaysı máhálinde kelgenligin túsindiriń.

|  |  |
| --- | --- |
| qolı juqalıq etip atır-aw. |  |
| búlbúl qondırǵan sazende bolǵan. |  |
| qaysı baqsısı bolsa da yaq demes. |  |

**Jalǵız hárre palǵa jalshımas**

Burınları hárreler hárqaysısı óz aldına bólek jasaydı eken. Bulardıń jıyǵan zatın basqa maqluqlar jep, hárreler olarǵa qarsılasıwǵa hálsizlik etip qala beredi eken.

Kúnlerdiń birinde olar ekew-úshew bolıp pal jıynap kóripti. Qarasa jıynaǵan palı da kóplew hám kóp bolıp qorǵanıwdıń da ońay ekenin ańlaptı. Sonı sezip baslaǵannan soń olar basqa hárrelerdi de jıynap «Bizler búytip shashaw bolıp júrgenshe, bir jerge birigeyik, bir-birimizge kúsh qosayıq» dep gúrrińlesip otırıp uyqılap qalıptı.

Hámmesi uyqıdan tursa, olar uyqıǵa bas qoyǵan waqıtta qańǵımay janıwarlardıń biri kelip, olardıń uyasın basıp-jenship, ishindegi palın zayalap jep ketipti.

Olar jáne oylasıq qurıp, endigiden bılay qarawıl kerek ekenligin ortaǵa qoyıptı. Bul oylasıq hámmege maqul túsip, kelesi kúni túnde olardıń birewleri uyaǵa qarawıllıq etipti: Túnde paldan jáne de dámelenip kelgen qańǵımay janıwar, sol kúni hárrelerdiń kúshli qarsılıǵına ushırap, olarǵa talanıp, óldim-azarda qashıp qutılıptı.

Hárreler sonda «kúsh – birlikte» ekenligin óz tájiriybesinde kóripti. Sol kúnnen baslap, olar bir jerde jasap, tabıstı da bir jerge jıyıwdı maqul kóripti.

**Tapsırma :**

**6.(Q) Ráwish sóz shaqabı boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi qollanıw.**

Tekstte ráwishlerdiń qaysı túrleri qatnasqanlıǵın tabıń hám olardan birine gáp dúziń. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Saǵınısh**

Eki tuwısqan bolıptı. Olar ózi tuwılıp ósken jerinde júdá baxıtlı jasaydı eken. Bir kúni bul xalıqqa dushpan topılıs jasaydı. Eldi wayran etip, mal-múlkin talan-taraj etedi. Sonda aǵayınlı Sursha hám Atıraq dushpanga qarsı atlanadı. Urısta Sursha jaradar boladı. Atıraq dushpannıń izinen quwıp ketedi. Jawdı jeńip sol elde patsha bolıp qaladı. Ol elin tez umıtıp ketedi. Bunı esitken Sursha inisi Atıraqqa adam jiberedi.

- Inim, elińe qayt, watanıńnan ayrılma,- deydi ol.

Biraq Atıraq patshalıq taxtınan waz keshkisi kelmeydi. Jaqsı adamlardı hám jaqsı turmıstı taslap ketkim kemleydi,- deydi ol.

Sonda Sursha inisin eline qalay qaytarıwdı kóp oylaydı. Bir kúni inisiniń dalanıń tábiyatın jaqsı kóretugının esine túsiredı hám bir dana qızıl gúldi úzip aladı. Onı duwtar menen birge Atıraqqa jiberedi. Sonda jaqsı kóretuǵın gúlin kórip, duwtar namasın esitken Atıraq elin saǵınǵanın sezedi.

Bunnan keyin taj-taxtın taslap, tuwgan eline piyadalap keledi.

**Tapsırma :**

**7. (Q) Modal sózler boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi qollanıw.**

Tekstiń mazmunın saqlaǵan halda berilgen sózlerdi keltirip gáp dúziń

|  |  |
| --- | --- |
| álbette |  |
| zárúr |  |
| sózsiz |  |

**Shınar hám júzim**

Bir kúnleri shınardıń átirapında júzim ósip shıǵıptı. Olar birge dos bolıptı. Shınar oǵan tábiyat hám insanlar haqqında tez-tez aytıp beredi eken. Aradan 10 jıl ótipti. Ekewi uzaq jıllar sóylesip, sáwbetlesip, waqıttıń ótkenin de bilmey qalıptı. Júzim ósip, solqım - solqım miywe beripti. Adamlar hám balalar tez-tez, geyde bir kúnde eki-úsh márte júzim jep ráhátlenipti. Hámme bul júzimdi maqtaptı. Shınar da júzimniń kúnnen-kúnge ósiwin kórip kútá quwanıptı. Al, júzim bolsa, ózin hámmege kerekli bilip, adamlar tek júzim jew ushın ǵana keledi dep oylay baslaptı. Ol endi shınardı mensinbey, onı ózine teń kórmeytuǵın bolıptı, onıń menen sáwbetleskendi toqtatıptı. Ózin onnan bálent qoyıptı.

Kúnlerdiń birinde júzim shınarǵa: – Usı waqıtqa shekem insanlar seni maqtadı ma? Seniń olarǵa qanday paydań tiygen, tek bir sayań bolmasa, paydań da joq, – depti. Al, men bolsam óz miywelerim menen insanlarǵa shadlıq inam etemen, – depti. Álbette, shınar júzimniń aytqan sózlerine qapa bolmaptı. Óytkeni, insanlar shınardı da júdá jaqsı kórip, qádirleytuǵın edi-dá! Jáne aradan 3-4 jıl ótkenin bilmey qalıptı. Kúnlerdiń birinde júzimniń japıraqları sarǵayıp, solıy baslaptı. Biraz waqıt ótkennen soń, ol ulıwma quwrap qalıptı. Adamlar onnan endi payda joq dep júzimdi shawıp taslaptı. Solay etip, júzim menmenligi hám maqtanshaqlıǵı sebepli óz jazasın alıptı. Al, shınar bolsa, tamırın tereńnen jayıp, nárwan daraq bolıptı. Onıń sayasında adamlar ház etip dem alatuǵın bolıptı.

**Tapsırma:**

1. **(Q) Tuwra gápler haqqında bilimlerdi qollanıw.**

**Berilgen gápti tuwra gápke aylandırıń.**

Al, júzim bolsa, ózin hámmege kerekli bilip, adamlar tek júzim jew ushın ǵana keledi dep oylay baslaptı.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ana pıshıq**

Pıshıqtıń tınımsız ashıranarlı dawısınan bir nárseni joytıp júrgenin ańǵarıwǵa bolar edi. Dárriw sırtqa shıǵıp, uyasına barsam, balaları joq.Sol waqıtta apamnıń “Pıshıqtıń balaların málim pıshıq jep ketpesin”-degeni yadıma túsip qorqıp kettim. Uyanıń qasında úlken iz jatır eken. Onıń nege miyawlap baqırıp júrgenin endi túsindim.

“Wax,wax, neterseń! Jep ketipti. Ballaları sup-sulıw edi-aw. Men sonsha háreket etip, balaların úyge ákelgenimde qaytadan uyasına áketip qalǵan ózi ǵoy”.Biraq bunı pıshıqqa qalay túsindiremen? Tek ayanıshlı túrde súykengen pıshıqtı sıypaladım.

Pıshıq aqır sońında shıdamadı. Ol úyden sırtqa shıqtı da esik alǵındaǵı piyaz egiw ushın suwǵarıp, tapqa kelsin dep qoyǵan atızǵa bardı. Aldıńǵı eki ayaǵı menen jerdi tez-tez qazdı. Pıshıq bawırın ızǵar jerge basıp jattı. Qasına barıp kórsem bawırı búlkildep atır eken. Jatsa, jatsın, bawırı kúyip atırǵan shıǵar dep oylap úyge qayttım. Bir waqıtları xabar alayın dep barsam, ol jatqan jerinde jansız jatırǵan edi. “Haywanlarda da óz balasına bolǵan muhabbat kúshli eken ǵoy”- dedim.

**Tapsırma :**

**9. (Q) Berilgen tekstten barıs sepliginiń qosımtaları jalǵanǵan sózlerdi tabıń hám onı 6 seplikte sepleń.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ǵamxorlıq**

Awıldaǵı kempir-ǵarrınıń ul-qızları kimi jumısqa, kimi oqıwǵa, qalaǵa ketkennen soń, olar awılǵa qaytqısı kelmey qalalı bolıp ketti. Biraq kempir-ǵarrı ele tándar, kempir ózi sıyır sawadı, gúbi pisedi, aqlıqları kelgende may sók, taqan jegizip máz-mayram, ul-qızları menen aqlıqlarınıń amanlıǵın tilep awılda jasay berdi.

Bir kúni jawınr quyıp, kún ayaz bolǵanda ájeniń qońsıları aqlıqlarına ájeniń insult bolıp keselxanaǵa túskenin aytıp tez keliń dedi.

Kempirdiń ul-qızları hám aqlıqları bolsa, “jawın tınsın, bir-eki kúnnen soń jol túskennen keyin baramız. Basında adam bar ǵoy”, – depti.

Jańabay kóshede balalar menen oynap júrgende ájesiniń awırǵanın esitipti hám joralarınan qarız alıp jolǵa shıǵıptı. Avtobustan túskennen keyin bir saattay jawınnıń astında jayaw júrdi. Batpaqqa batıp, ájesin kóriwge bardı. Ol ájesin kóriwge qurı qol bardı.

Biraq ol óz qolı menen ájesiniń tósegin almastırıp, lágenin tógip keldi. Keyin ájesiniń úyin tazaladı, medpunktke barıp, ájesiniń basında otırdı. Kempirdiń beti berman qaradı. Eki kúnnen keyin jol kepkende basqa aqlıqları menen ul-qızları sawǵalar alıp, azıq-awqatlar menen keldi.

Jańabay qaytıp ketti, aǵayinleri onı onsha jaqtırmaytuǵın edi-dá. Kempir táwir bolıp úyine bardı. Hámme dasturqan basında otırıp shay ishti, aqlıqları burınǵıday “ájemdi men kóbirek jaqsı kóremen” dep qushaqlap súydi. Biraq ájesi olarǵa hesh nárse demedi.

**Tapsırma :**

1. **(Q) Kómekshi sózler haqqında bilimlerdi qollanıw.**

**Berilgen gáptegi mazmundı saqlaǵan halda kómekshi sózlerdi basqa sózler menen almastırıp jazıń.**

Eki kúnnen keyin jol kepkende basqa aqlıqları menen ul-qızları sawǵalar alıp, azıq-awqatlar menen keldi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4-SORAW**

Bir kúni joqshılıqtan dińkesi qurıǵan bir jarlı adam kópti kórgen aqıllı ǵarrıǵa barıp:

   – Men nege usınday jarlı bolıp tuwıldım? – dep nalıydı.

   Ǵarrı oǵan:

   – Sebebi, sen adamlarǵa saqıylıq qılmaysań, qattı sıqmarsań – dep juwap beripti. Bul juwapqa tańlanǵan jarlı:

   – Qolımda beretuǵın hesh nársem joq, tapqanım ózimnen awıspasa, qalay saqıylıq qılaman? – deydi. Sonda ǵarrı:

   – Negizi seniń adamlarǵa jaqsılıq qıla alatuǵın bes múmkinshiligiń bar. Sol múmkinshiliklerińnen paydalana bilgenińde bunday demegen bolar ediń – deydi.

  Tańlanǵan jarlı ol qanday múmkinshilik ekenin soraydı. Sonda aqıllı ǵarrı:

   - Birinshiden, basqalarǵa jıllı júz benen qara, kúlimsirep júr. Quday qálese, usı arqalı da sadaqa qılıp, sawapqa bóleniwińe múmkinshiligiń bar;

   Ekinshiden, aynalańa miyirim menen qara. Olar seniń kózińnen tek janashırlıq penen jaqsılıqtı kóretuǵın bolsın;

   Úshinshiden, sen gúń emesseń, sóyley alasań. Solay eken, adamlardan jaqsı sózińdi ayama;

   Tórtinshiden, júregiń tınbay urıp tur. Al endi, bar ıqlasıń menen, jan-tániń menen berilip basqalarǵa jaqsılıq tile. Olardıń ómiriniń bereketli, turmıslarınıń shıraylı bolıwı ushın duwa qıl;

   Besinshiden, ayaq-qolıń saw. Solay eken, densawlıǵıńnan paydalanıp, jurtqa paydalı islerdi qıl. Kómekles! – deydi.

      Rasında, adamdı bay etetuǵın – mal-dúnyası hám aqshası emes, keń peyili hám haq kewili eken!

**Tapsırma :**

**1.(Q) Gáptiń dúzilisine qaray túrleri boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi qollanıw.**

Tekst mazmunınan kelip shıqqan halda bir jay gáp hám bir qospa gáp dúziń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Maqtanshaq úyrek**

Bir kólde maqtanshaq úyrek jasaydı eken. Bir kúni ol átirapındaǵı qurbaqalarǵa maqtanıp bılay dedi: "Dúnyada mendey haywan joq. Sebebi, men suwda júze alaman, qurǵaqlıqta júre alaman hám aspanda ushıwım múmkin." Bunı esitip turǵan ǵarrı tasbaqa oǵan: "Kóp maqtana berme, háy úyrek, sen júziwdi bilseń de balıqtay júze almaysań. Juwırsań da kiyiktey juwıra almaysań. Ushqanıń menen búrkittey usha almaysań. Sen bulardıń hámmesin tek bir úyrek sıyaqlı isleyseń."

Háy insan, bilip qoy, hár bir adamnıń ózine jarasa qábileti bar. Aqıllı adam usı qábiletti rawajlandırıp, onnan ózi hám basqalar payda kóredi. Al, aqılsız bolsa ómir boyı basqalarǵa eliklep, waqtın zaya ketiredi.

**Tapsırma :**

**2.(Q) Modal sózler boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi qollaw.**

Teskt mazmunınan kelip shıqqan halda modal sózlerdi keltirip gáp dúziń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Boztorǵay**

Velosipedti pát penen aydap kelip, tamnıń kólenkesine qoymaqshı bolıp atırǵanımda, qazıqta páshek jep turǵan buzaw birden tarbayaqlap úrkip iyekliginen part ettirip úzdi de ketti. Kúnde inim menen birge baǵısatuǵın edik. Búgin bir ózim dep qıynalıp qaldımTandırdıń qasındaǵı kúyeli kósewdi ala izinen juwırdım. Kebirliktegi jolsız jerden juwırıp kiyatırǵanımda óksheme tiken kirip, otırıp qaldım. Tas tóbemde jalǵız torǵay kúyip-pisip sayrap tur. Ornımnan turıp quwraq shóplerle shırmalıp atırǵan sútilmeklerdi terip júrgenimde aldımdaǵı putanıń arasınan “Pır-r” etip ushıp, bes-altı adım jerge barıp tústi de qaytıp ushpadı.

Kelte, quwraq qamıslar aralas putanıń túbine úńilsem, ótken jılǵı ajırıq penen aqbastıń úpeleginen salınǵan uwıstay uyanıń ishinde qádimgi shımshıqlardıkindey tórt máyek jatır.

Bir eki kúnnen keyin bul jerge aylanıp kelip, uyanı úńilsem, máyeklerdiń birewinen shıqqan kishkene palapandı tórt-bes qumırısqa tartqılap atır eken.Al qalǵan úsh máyek sol turısında jatır. Uyanıń dógeregindegi boztorǵaydıń tozıǵıǵan párlerine serlep qarap turǵanımda ózimnen eki adımday qashıqlıqta shubatılıp jatırǵan jılandı kórip, seskenip kettim. Qıyalları dárhal keynime serpildirip, shudigardan qattı kesek ákelgizdi. Gózlep atqan kesegim tiyip, jılan teń bólinip shópke ilinip qaldı. Qarasam bul haqiyqıy jılannıń ózi emes, al, kebi eken.

Sol-sol eken, hárdayım boztorǵay dese, kóz aldıma kógis keń dalańlıq,bultsız aspanda sayrap turǵan jalǵız boztorǵay, boztorǵaydıń uyası, óziniń kebin uyanıń qasına taslap ketken, kózi shegireygen náletiy sur jılan kerer edi.

**Tapsırma :**

**3.(Q) Betlik qosımtaları boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi bekkemlew.**

Tekst mazmunın saqlaǵan halda 2 gáp dúziń. 1-gáp II bet birlik sanda, 2-gáp III bet kóplik sanda bolsın.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Qashqın**

Qádir jabayı úyrektey kópten bólinip shetke shıqtı. Qalıń urıqlıqtıń arasında júresinen otırıp oyǵa battı.

* Qaytsem eken?

Onıń kópten bólinip qalǵısı kelmedi. Bir qıyalı “jigitler menen ket! Tiri bolsań xalıq aldına abıraylı bolıp shıǵasań” -deydi. Al eger tiri qalmasam she? Onıń kóz aldına qarday boraǵan oq, ólim elesledi. Ólim sózi onıń denesin túrshiktirip, kóziniń aldı qarańǵılastı. Ol bárin umıtıp, ózin qalıń urıqlar arasına urdı. Paraxodtıń baqırǵan gudogı: “ Qádir, sen ántek islediń ǵoy, xalıq kárwanınan bólingen sen de jabayısań” dep zarlaǵanday boldı.

Paraxod alısta qarawıtıp tolı kárwandı tartıp, eldi qorǵawǵa, Qádirdiń elin, bala-shaǵasın, Jamalın jawdan qorǵawǵa baratır. Al Jamaldıń aǵası, balalardıń atası Qádir- she ? Ol hámmesin, inisin, perzentlerin, muhabbatın jawǵa sattı. Álpeshlep ósirgen elinen bezip ketti.

Qádir súzek keselinen endi turǵanday dármanı qurıp, ayaǵın súrhige basıp, paraxod ketip baratırǵan jaqqa juwırdı. Dáryanıń jaǵasındaǵı qamıslar ayaǵın tusap , tula boyına jarmasıp “ Saǵan jol joq, ket azǵın” degendey oratılıp, betin tırnaydı.

–Háy joldaslar! Meni keshiriń, alıp ketiń aǵalar!-dep úsh-tórt márte qıshqırdı.Biraq paraxodtıń barjısı tolı jawıngerlerdiń kúlisip baratırǵan ǵawırlısı, qosıq aytqan dawısları emeski ǵana esitiler edi. Bul quwǵan sayın, báleden qashqan kárwanday paraxod kem-kem aranı ashıp, tek buwdaq tútinlerdiń kóktegi saǵımı ǵana kóriner edi.

**Tapsırma :**

**4.(Q) Sóz shaqapları boyınsha ózlestirilgen bilimlerdi qollaw.**

Berilgen tekstten almasıq sóz shaqabına baylanıslı sózlerdi terip jazıń hám olardan ekewin qatnastırıp gáp dúziń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Allayardıń balalıǵı**

Kúnniń ısıwı ele qayta qoyǵan joq. Bundayda qoylardı jayıp bereket tappaysań. Sonlıqtan da Allayar eki kúnlikte ılaydan soǵıp putaǵa ildirip qoyǵan sırnayın almaqshı bolıp ornınan turdı.Talay márte ılaydan islep qoysa, qoy –eshkiler basıp sındırıp kete bergennen soń, ol bul ret muqıyatlat jaylastırǵan edi. Qarasa, ılaydan soǵılǵan sırnay sol turısına tur eken. Endi onıń baylıǵı arttı.Hár kúngi jegeninen awıstırıp úyi ushın saqlaytuǵın qatqan zaǵaranıń bólegi, bir bet qaǵaz hám sırnay onıń úlken baylıǵı.

Alıs-alıslarǵa tarap atırǵan sırnay sestin esitip kiyatırǵan Saqıy artına mińgesip kiyatırǵan balasına qarap:

–Áne balam, esittiń be, Allayardıń shalıp atırǵan naması. Baǵana alıstan tal-tal bolıp esitilgen dawıs ta sonıń dawısı. Sazende–sırnayshı. Biyshara balanıń hawazın aytpaysań ba? Eldegi bir baqsıǵa shákirt túskende xalıqtıń qulaǵınıń qurıshın qandırǵan baqsı bolar edi. Átteń ákesi Dosnazardıń qolı juqalıq etip atır-aw.

–Aǵa, shákirt bolıw ushın qárejet kerek pe?-dedi Reyim balalıq ıqlas penen.

–Qárejet bolsa jaqsı ǵoy, qárejetsiz - aq esiginde jallanıp júrse de balanıń mına hawazın tıńlaǵan qaraqalpaqtıń qaysı baqsısı bolsa da yaq demes. Balanıń tiykarında bar. Ataları duwtardıń dástesinde búlbúl qondırǵan sazende bolǵan.

**Tapsırma :**

**5.(Q) Gáp aǵzaları haqqında bilimlerdi qollanıw.**

Tómendegi gápti gáp aǵzalarına tallań.

Eldegi bir baqsıǵa shákirt túskende xalıqtıń qulaǵınıń qurıshın qandırǵan baqsı bolar edi. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Jalǵız hárre palǵa jalshımas**

Burınları hárreler hárqaysısı óz aldına bólek jasaydı eken. Bulardıń jıyǵan zatın basqa maqluqlar jep, hárreler olarǵa qarsılasıwǵa hálsizlik etip qala beredi eken.

Kúnlerdiń birinde olar ekew-úshew bolıp pal jıynap kóripti. Qarasa jıynaǵan palı da kóplew hám kóp bolıp qorǵanıwdıń da ońay ekenin ańlaptı. Sonı sezip baslaǵannan soń olar basqa hárrelerdi de jıynap «Bizler búytip shashaw bolıp júrgenshe, bir jerge birigeyik, bir-birimizge kúsh qosayıq» dep gúrrińlesip otırıp uyqılap qalıptı.

Hámmesi uyqıdan tursa, olar uyqıǵa bas qoyǵan waqıtta qańǵımay janıwarlardıń biri kelip, olardıń uyasın basıp-jenship, ishindegi palın zayalap jep ketipti.

Olar jáne oylasıq qurıp, endigiden bılay qarawıl kerek ekenligin ortaǵa qoyıptı. Bul oylasıq hámmege maqul túsip, kelesi kúni túnde olardıń birewleri uyaǵa qarawıllıq etipti: Túnde paldan jáne de dámelenip kelgen qańǵımay janıwar, sol kúni hárrelerdiń kúshli qarsılıǵına ushırap, olarǵa talanıp, óldim-azarda qashıp qutılıptı.

Hárreler sonda «kúsh – birlikte» ekenligin óz tájiriybesinde kóripti. Sol kúnnen baslap, olar bir jerde jasap, tabıstı da bir jerge jıyıwdı maqul kóripti.

**Tapsırma:**

**6.(Q) Gáp aǵzaları haqqında bilimlerdi qollanıw.**

Tómendegi gápten baslawıshtı tabıń .

Hárreler sonda «kúsh – birlikte» ekenligin óz tájiriybesinde kóripti**.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Saǵınısh**

Eki tuwısqan bolıptı. Olar ózi tuwılıp ósken jerinde júdá baxıtlı jasaydı eken. Bir kúni bul xalıqqa dushpan topılıs jasaydı. Eldi wayran etip, mal-múlkin talan-taraj etedi. Sonda aǵayınlı Sursha hám Atıraq dushpanga qarsı atlanadı. Urısta Sursha jaradar boladı. Atıraq dushpannıń izinen quwıp ketedi. Jawdı jeńip sol elde patsha bolıp qaladı. Ol elin tez umıtıp ketedi. Bunı esitken Sursha inisi Atıraqqa adam jiberedi.

- Inim, elińe qayt, watanıńnan ayrılma,- deydi ol.

Biraq Atıraq patshalıq taxtınan waz keshkisi kelmeydi. Jaqsı adamlardı hám jaqsı turmıstı taslap ketkim kemleydi, - deydi ol.

Sonda Sursha inisin eline qalay qaytarıwdı kóp oylaydı. Bir kúni inisiniń dalanıń tábiyatın jaqsı kóretugının esine túsiredı hám bir dana qızıl gúldi úzip aladı. Onı duwtar menen birge Atıraqqa jiberedi. Sonda jaqsı kóretuǵın gúlin kórip, duwtar namasın esitken Atıraq elin saǵınǵanın sezedi.

Bunnan keyin taj-taxtın taslap, tuwgan eline piyadalap keledi.

**Tapsırma :**

**7.(Q) Gáp aǵzalarına ajıratıw.**

Tómendegi gápten keńeytilgen anıqlawıshtı tabıń.

Gúlin kórip, duwtar namasın esitken Atıraq elin saǵınǵanın sezedi.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Shınar hám júzim**

Bir kúnleri shınardıń átirapında júzim ósip shıǵıptı. Olar birge dos bolıptı. Shınar oǵan tábiyat hám insanlar haqqında tez-tez aytıp beredi eken. Aradan 10 jıl ótipti. Ekewi uzaq jıllar sóylesip, sáwbetlesip, waqıttıń ótkenin de bilmey qalıptı. Júzim ósip, solqım - solqım miywe beripti. Adamlar hám balalar tez-tez, geyde bir kúnde eki-úsh márte júzim jep ráhátlenipti. Hámme bul júzimdi maqtaptı. Shınar da júzimniń kúnnen-kúnge ósiwin kórip kútá quwanıptı. Al, júzim bolsa, ózin hámmege kerekli bilip, adamlar tek júzim jew ushın ǵana keledi dep oylay baslaptı. Ol endi shınardı mensinbey, onı ózine teń kórmeytuǵın bolıptı, onıń menen sáwbetleskendi toqtatıptı. Ózin onnan bálent qoyıptı.

Kúnlerdiń birinde júzim shınarǵa: – Usı waqıtqa shekem insanlar seni maqtadı ma? Seniń olarǵa qanday paydań tiygen, tek bir sayań bolmasa, paydań da joq, – depti. Al, men bolsam óz miywelerim menen insanlarǵa shadlıq inam etemen, – depti. Álbette, shınar júzimniń aytqan sózlerine qapa bolmaptı. Óytkeni, insanlar shınardı da júdá jaqsı kórip, qádirleytuǵın edi-dá! Jáne aradan 3-4 jıl ótkenin bilmey qalıptı. Kúnlerdiń birinde júzimniń japıraqları sarǵayıp, solıy baslaptı. Biraz waqıt ótkennen soń, ol ulıwma quwrap qalıptı. Adamlar onnan endi payda joq dep júzimdi shawıp taslaptı. Solay etip, júzim menmenligi hám maqtanshaqlıǵı sebepli óz jazasın alıptı. Al, shınar bolsa, tamırın tereńnen jayıp, nárwan daraq bolıptı. Onıń sayasında adamlar ház etip dem alatuǵın bolıptı.

**Tapsırma:**

**8.(Q) Sóz shaqaplarına baylanıslı ózlestirilgen bilimlerdi qollanıw.**

Berilgen gápti sóz shaqaplarına tallań.

Adamlar hám balalar tez-tez, geyde bir kúnde eki-úsh márte júzim jep ráhátlenipti. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ana pıshıq**

Pıshıqtıń tınımsız ashıranarlı dawısınan bir nárseni joytıp júrgenin ańǵarıwǵa bolar edi. Dárriw sırtqa shıǵıp, uyasına barsam, balaları joq.Sol waqıtta apamnıń “Pıshıqtıń balaların málim pıshıq jep ketpesin”-degeni yadıma túsip qorqıp kettim. Uyanıń qasında úlken iz jatır eken. Onıń nege miyawlap baqırıp júrgenin endi túsindim.

“Wax,wax, neterseń! Jep ketipti. Ballaları sup-sulıw edi-aw. Men sonsha háreket etip, balaların úyge ákelgenimde qaytadan uyasına áketip qalǵan ózi ǵoy”. Biraq bunı pıshıqqa qalay túsindiremen? Tek ayanıshlı túrde súykengen pıshıqtı sıypaladım.

Pıshıq aqır sońında shıdamadı. Ol úyden sırtqa shıqtı da esik alǵındaǵı piyaz egiw ushın suwǵarıp, tapqa kelsin dep qoyǵan atızǵa bardı. Aldıńǵı eki ayaǵı menen jerdi tez-tez qazdı. Pıshıq bawırın ızǵar jerge basıp jattı. Qasına barıp kórsem bawırı búlkildep atır eken. Jatsa, jatsın, bawırı kúyip atırǵan shıǵar dep oylap úyge qayttım. Bir waqıtları xabar alayın dep barsam, ol jatqan jerinde jansız jatırǵan edi. “Haywanlarda da óz balasına bolǵan muhabbat kúshli eken ǵoy”-, dedim.

**Tapsırma:**

**9.(Q) Sintaksislik baylanıstıń túrleri haqqında ózlestirilgen bilimlerdi qollanıw.**

Teksttiń mazmunın saqlaǵan halda basqarıw hám úylesiw usılındaǵı baylanıstaǵı sóz dizbegin dúziń.

**Úlgi: pıshıqtıń balası**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ǵamxorlıq**

Awıldaǵı kempir-ǵarrınıń ul-qızları kimi jumısqa, kimi oqıwǵa, qalaǵa ketkennen soń, olar awılǵa qaytqısı kelmey qalalı bolıp ketti. Biraq kempir-ǵarrı ele tándar, kempir ózi sıyır sawadı, gúbi pisedi, aqlıqları kelgende may sók, taqan jegizip máz-mayram, ul-qızları menen aqlıqlarınıń amanlıǵın tilep awılda jasay berdi.

Bir kúni jawınr quyıp, kún ayaz bolǵanda ájeniń qońsıları aqlıqlarına ájeniń insult bolıp keselxanaǵa túskenin aytıp tez keliń dedi.

Kempirdiń ul-qızları hám aqlıqları bolsa, “jawın tınsın, bir-eki kúnnen soń jol túskennen keyin baramız. Basında adam bar ǵoy”, – depti.

Jańabay kóshede balalar menen oynap júrgende ájesiniń awırǵanın esitipti hám joralarınan qarız alıp jolǵa shıǵıptı. Avtobustan túskennen keyin bir saattay jawınnıń astında jayaw júrdi. Batpaqqa batıp, ájesin kóriwge bardı. Ol ájesin kóriwge qurı qol bardı.

Biraq ol óz qolı menen ájesiniń tósegin almastırıp, lágenin tógip keldi. Keyin ájesiniń úyin tazaladı, medpunktke barıp, ájesiniń basında otırdı. Kempirdiń beti berman qaradı. Eki kúnnen keyin jol kepkende basqa aqlıqları menen ul-qızları sawǵalar alıp, azıq-awqatlar menen keldi.

Jańabay qaytıp ketti, aǵayinleri onı onsha jaqtırmaytuǵın edi-dá. Kempir táwir bolıp úyine bardı. Hámme dasturqan basında otırıp shay ishti, aqlıqları burınǵıday “ájemdi men kóbirek jaqsı kóremen” dep qushaqlap súydi. Biraq ájesi olarǵa hesh nárse demedi.

**Tapsırma :**

**10.(Q) Sóz túrlewshi qosımtalar haqqında ózlestirilgen bilimlerdi qollanıw. Berilgen teksttiń mazmunın saqlaǵan halda tarım jalǵawı jalǵanǵan sózge gáp dúziń.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5-SORAW**

Bir kúni joqshılıqtan dińkesi qurıǵan bir jarlı adam kópti kórgen aqıllı ǵarrıǵa barıp:

   – Men nege usınday jarlı bolıp tuwıldım? – dep nalıydı.

   Ǵarrı oǵan:

   – Sebebi, sen adamlarǵa saqıylıq qılmaysań, qattı sıqmarsań – dep juwap beripti. Bul juwapqa tańlanǵan jarlı:

   – Qolımda beretuǵın hesh nársem joq, tapqanım ózimnen awıspasa, qalay saqıylıq qılaman? – deydi. Sonda ǵarrı:

   – Negizi seniń adamlarǵa jaqsılıq qıla alatuǵın bes múmkinshiligiń bar. Sol múmkinshiliklerińnen paydalana bilgenińde bunday demegen bolar ediń – deydi.

  Tańlanǵan jarlı ol qanday múmkinshilik ekenin soraydı. Sonda aqıllı ǵarrı:

   - Birinshiden, basqalarǵa jıllı júz benen qara, kúlimsirep júr. Quday qálese, usı arqalı da sadaqa qılıp, sawapqa bóleniwińe múmkinshiligiń bar;

   Ekinshiden, aynalańa miyirim menen qara. Olar seniń kózińnen tek janashırlıq penen jaqsılıqtı kóretuǵın bolsın;

   Úshinshiden, sen gúń emesseń, sóyley alasań. Solay eken, adamlardan jaqsı sózińdi ayama;

   Tórtinshiden, júregiń tınbay urıp tur. Al endi, bar ıqlasıń menen, jan-tániń menen berilip basqalarǵa jaqsılıq tile. Olardıń ómiriniń bereketli, turmıslarınıń shıraylı bolıwı ushın duwa qıl;

   Besinshiden, ayaq-qolıń saw. Solay eken, densawlıǵıńnan paydalanıp, jurtqa paydalı islerdi qıl. Kómekles! – deydi.

      Rasında, adamdı bay etetuǵın – mal-dúnyası hám aqshası emes, keń peyili hám haq kewili eken!

**Tapsırma:**

**1.(P) Pikirlew.**

Jarlınıń jarlı bolǵanlıǵı sharayatı kelmegeni ushın ba yamasa adamlarǵa jaqsılıq eppegeni ushın dep oylaysız ba? Siz de birewge jaqsılıq etkensiz be? Óz pikirlerińizdi qospa gáp túrinde bayan etiń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Maqtanshaq úyrek**

Bir kólde maqtanshaq úyrek jasaydı eken. Bir kúni ol átirapındaǵı qurbaqalarǵa maqtanıp bılay dedi: "Dúnyada mendey haywan joq. Sebebi, men suwda júze alaman, qurǵaqlıqta júre alaman hám aspanda da ushıwım múmkin. Dúnyadaǵı hárqanday qus yamasa haywan maǵan teńlese almaydı. Meniń qábiletim hesh jerde joq hám tákirarlanbaydı" Bunı esitip turǵan ǵarrı tasbaqa oǵan: "Kóp maqtana berme, háy úyrek, sen júziwdi bilseń de balıqtay júze almaysań. Juwırsań da kiyiktey juwıra almaysań. Ushqanıń menen búrkittey usha almaysań. Sen bulardıń hámmesin tek bir úyrek sıyaqlı isleyseń."

Háy insan, bilip qoy, hár bir adamnıń ózine jarasa qábileti bar. Aqıllı adam usı qábiletti rawajlandırıp, onnan ózi hám basqalar payda kóredi. Al, aqılsız bolsa ómir boyı basqalarǵa eliklep, waqtın zaya ketiredi....

**Tapsırma :**

**2.(P) Pikirlew.**

Úyrektiń óz talantı menen maqtanǵanı nadurıs pa? Sizde qanday qábilet bar dep oylaysız? Pikirińizdi keler máhál feyilleri arqalı bayanlań.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Boztorǵay**

Velosipedti pát penen aydap kelip, tamnıń kólenkesine qoymaqshı bolıp atırǵanımda, qazıqta páshek jep turǵan buzaw birden tarbayaqlap úrkip iyekliginen part ettirip úzdi de ketti. Kúnde inim menen birge baǵısatuǵın edik. Búgin bir ózim dep qıynalıp qaldımTandırdıń qasındaǵı kúyeli kósewdi ala izinen juwırdım. Kebirliktegi jolsız jerden juwırıp kiyatırǵanımda óksheme tiken kirip, otırıp qaldım. Tas tóbemde jalǵız torǵay kúyip-pisip sayrap tur. Ornımnan turıp quwraq shóplerle shırmalıp atırǵan sútilmeklerdi terip júrgenimde aldımdaǵı putanıń arasınan “Pır-r” etip ushıp, bes-altı adım jerge barıp tústi de qaytıp ushpadı.

Kelte, quwraq qamıslar aralas putanıń túbine úńilsem, ótken jılǵı ajırıq penen aqbastıń úpeleginen salınǵan uwıstay uyanıń ishinde qádimgi shımshıqlardıkindey tórt máyek jatır.

Bir eki kúnnen keyin bul jerge aylanıp kelip, uyanı úńilsem, máyeklerdiń birewinen shıqqan kishkene palapandı tórt-bes qumırısqa tartqılap atır eken.Al qalǵan úsh máyek sol turısında jatır. Uyanıń dógeregindegi boztorǵaydıń tozıǵıǵan párlerine serlep qarap turǵanımda ózimnen eki adımday qashıqlıqta shubatılıp jatırǵan jılandı kórip, seskenip kettim. Qıyalları dárhal keynime serpildirip, shudigardan qattı kesek ákelgizdi. Gózlep atqan kesegim tiyip, jılan teń bólinip shópke ilinip qaldı. Qarasam bul haqiyqıy jılannıń ózi emes, al, kebi eken.

Sol-sol eken, hárdayım boztorǵay dese, kóz aldıma kógis keń dalańlıq,bultsız aspanda sayrap turǵan jalǵız boztorǵay, boztorǵaydıń uyası, óziniń kebin uyanıń qasına taslap ketken, kózi shegireygen náletiy sur jılan kerer edi.

**Tapsırma:**

1. **(P) Pikirlew.**

Boztorǵaydıń palapanların jegen qımırısqa hám anasın jegen jılandı ne qılǵan bolar edińiz? Jawızlıqtı aqlaǵan bolar ma edińiz? Pikirińizdi bayanlawda sanlıqlardıń qaysı túrlerin qollanǵanıńızdı atap ótiń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Qashqın**

Qádir jabayı úyrektey kópten bólinip shetke shıqtı. Qalıń urıqlıqtıń arasında júresinen otırıp oyǵa battı.

* Qaytsem eken?

Onıń kópten bólinip qalǵısı kelmedi. Bir qıyalı “jigitler menen ket! Tiri bolsań xalıq aldına abıraylı bolıp shıǵasań” -deydi. Al eger tiri qalmasam she? Onıń kóz aldına qarday boraǵan oq, ólim elesledi. Ólim sózi onıń denesin túrshiktirip, kóziniń aldı qarańǵılastı. Ol bárin umıtıp, ózin qalıń urıqlar arasına urdı. Paraxodtıń baqırǵan gudogı: “ Qádir, sen ántek islediń ǵoy, xalıq kárwanınan bólingen sen de jabayısań” dep zarlaǵanday boldı.

Paraxod alısta qarawıtıp tolı kárwandı tartıp, eldi qorǵawǵa, Qádirdiń elin, bala-shaǵasın, Jamalın jawdan qorǵawǵa baratır. Al Jamaldıń aǵası, balalardıń atası Qádir- she ? Ol hámmesin, inisin, perzentlerin, muhabbatın jawǵa sattı. Álpeshlep ósirgen elinen bezip ketti.

Qádir súzek keselinen endi turǵanday dármanı qurıp, ayaǵın súrhige basıp, paraxod ketip baratırǵan jaqqa juwırdı. Dáryanıń jaǵasındaǵı qamıslar ayaǵın tusap , tula boyına jarmasıp “ Saǵan jol joq, ket azǵın” degendey oratılıp, betin tırnaydı.

–Háy joldaslar! Meni keshiriń, alıp ketiń aǵalar!-dep úsh-tórt márte qıshqırdı.Biraq paraxodtıń barjısı tolı jawıngerlerdiń kúlisip baratırǵan ǵawırlısı, qosıq aytqan dawısları emeski ǵana esitiler edi. Bul quwǵan sayın, báleden qashqan kárwanday paraxod kem-kem aranı ashıp, tek buwdaq tútinlerdiń kóktegi saǵımı ǵana kóriner edi.

**Tapsırma :**

**4.(P) Pikirlew.**

Siz watandı qorǵaw degende neni túsinesiz? Qádirdiń óziniń ólip qalıwınan qorqıp qashqanına xalqı ne dewi múmkin dep oylaysız? **Watan qorǵawshılardıń erligi** sóz dizbegin keltirip óz pikirińizdi bayan etiń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Allayardıń balalıǵı**

Kúnniń ısıwı ele qayta qoyǵan joq. Bundayda qoylardı jayıp bereket tappaysań.Sonlıqtan da Allayar eki kúnlikte ılaydan soǵıp putaǵa ildirip qoyǵan sırnayın almaqshı bolıp ornınan turdı.Talay márte ılaydan islep qoysa, qoy –eshkiler basıp sındırıp kete bergennen soń, ol bul ret muqıyatlat jaylastırǵan edi. Qarasa, ılaydan soǵılǵan sırnay sol turısına tur eken. Endi onıń baylıǵı arttı.Hár kúngi jegeninen awıstırıp úyi ushın saqlaytuǵın qatqan zaǵaranıń bólegi, bir bet qaǵaz hám sırnay onıń úlken baylıǵı.

Alıs-alıslarǵa tarap atırǵan sırnay sestin esitip kiyatırǵan Saqıy artına mińgesip kiyatırǵan balasına qarap:

–Áne balam, esittiń be, Allayardıń shalıp atırǵan naması. Baǵana alıstan tal-tal bolıp esitilgen dawıs ta sonıń dawısı. Sazende–sırnayshı. Biyshara balanıń hawazın aytpaysań ba? Eldegi bir baqsıǵa shákirt túskende xalıqtıń qulaǵınıń qurıshın qandırǵan baqsı bolar edi. Átteń ákesi Dosnazardıń qolı juqalıq etip atır-aw.

–Aǵa, shákirt bolıw ushın qárejet kerek pe?-dedi Reyim balalıq ıqlas penen.

–Qárejet bolsa jaqsı ǵoy, Qárejetsiz -aq esiginde jallanıp júrse de balanıń mına hawazın tıńlaǵan qaraqalpaqtıń qaysı baqsısı bolsa da yaq demes.Balanıń tiykarında bar. Ataları duwtardıń dástesinde búlbúl qondırǵan sazende bolǵan.

**Tapsırma :**

**5.(P) Pikirlew.**

Allayar qanday talatqa iye bala edi? Siz qaysı muzıka ásbabın sherte alasız yamasa nelerdi soǵa alasız? Óz pikirińizdi bayanlawda almasıqlardan paydalanıń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Jalǵız hárre palǵa jalshımas**

Burınları hárreler hárqaysısı óz aldına bólek jasaydı eken. Bulardıń jıyǵan zatın basqa maqluqlar jep, hárreler olarǵa qarsılasıwǵa hálsizlik etip qala beredi eken.

Kúnlerdiń birinde olar ekew-úshew bolıp pal jıynap kóripti. Qarasa jıynaǵan palı da kóplew hám kóp bolıp qorǵanıwdıń da ońay ekenin ańlaptı. Sonı sezip baslaǵannan soń olar basqa hárrelerdi de jıynap «Bizler búytip shashaw bolıp júrgenshe, bir jerge birigeyik, bir-birimizge kúsh qosayıq» dep gúrrińlesip otırıp uyqılap qalıptı.

Hámmesi uyqıdan tursa, olar uyqıǵa bas qoyǵan waqıtta qańǵımay janıwarlardıń biri kelip, olardıń uyasın basıp-jenship, ishindegi palın zayalap jep ketipti.

Olar jáne oylasıq qurıp, endigiden bılay qarawıl kerek ekenligin ortaǵa qoyıptı. Bul oylasıq hámmege maqul túsip, kelesi kúni túnde olardıń birewleri uyaǵa qarawıllıq etipti: Túnde paldan jáne de dámelenip kelgen qańǵımay janıwar, sol kúni hárrelerdiń kúshli qarsılıǵına ushırap, olarǵa talanıp, óldim-azarda qashıp qutılıptı.

Hárreler sonda «kúsh – birlikte» ekenligin óz tájiriybesinde kóripti. Sol kúnnen baslap, olar bir jerde jasap, tabıstı da bir jerge jıyıwdı maqul kóripti.

**Tapsırma :**

**6.(P) Pikirlew.**

Hárkim óz miyneti menen óz aldına jasasa qanday jaǵday júzege keledi? Ne ushın birge bolıw kerek dep oylaysız? Óz pikirlerińizdi bayan etiwde kómekshi sózlerdiń paydalanǵan halda bayan etiń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Saǵınısh**

Eki tuwısqan bolıptı. Olar ózi tuwılıp ósken jerinde júdá baxıtlı jasaydı eken. Bir kúni bul xalıqqa dushpan topılıs jasaydı. Eldi wayran etip, mal-múlkin talan-taraj etedi. Sonda aǵayınlı Sursha hám Atıraq dushpanga qarsı atlanadı. Urısta Sursha jaradar boladı. Atıraq dushpannıń izinen quwıp ketedi. Jawdı jeńip sol elde patsha bolıp qaladı. Ol elin tez umıtıp ketedi. Bunı esitken Sursha inisi Atıraqqa adam jiberedi.

- Inim, elińe qayt, watanıńnan ayrılma,- deydi ol.

Biraq Atıraq patshalıq taxtınan waz keshkisi kelmeydi. Jaqsı adamlardı hám jaqsı turmıstı taslap ketkim kemleydi,- deydi ol.

Sonda Sursha inisin eline qalay qaytarıwdı kóp oylaydı. Bir kúni inisiniń dalanıń tábiyatın jaqsı kóretugının esine túsiredı hám bir dana qızıl gúldi úzip aladı. Onı duwtar menen birge Atıraqqa jiberedi. Sonda jaqsı kóretuǵın gúlin kórip, duwtar namasın esitken Atıraq elin saǵınǵanın sezedi.

Bunnan keyin taj-taxtın taslap, tuwgan eline piyadalap keledi.

**Tapsırma :**

**7.(P) Pikirlew.**

Siz qanday da bir zattı basqalardan kóbirek jaqsı kóresiz be? Ol zatsız basqa jerde jasawdı kóz aldıńızǵa keltire alasız ba? Óz qızıǵıwshılıǵıńız haqqında aytıp beriwde awıspalı mánide kelgen sózlerden paydalanıń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Shınar hám júzim**

Bir kúnleri shınardıń átirapında júzim ósip shıǵıptı. Olar birge dos bolıptı. Shınar oǵan tábiyat hám insanlar haqqında tez-tez aytıp beredi eken. Aradan 10 jıl ótipti. Ekewi uzaq jıllar sóylesip, sáwbetlesip, waqıttıń ótkenin de bilmey qalıptı. Júzim ósip, solqım - solqım miywe beripti. Adamlar hám balalar tez-tez, geyde bir kúnde eki-úsh márte júzim jep ráhátlenipti. Hámme bul júzimdi maqtaptı. Shınar da júzimniń kúnnen-kúnge ósiwin kórip kútá quwanıptı. Al, júzim bolsa, ózin hámmege kerekli bilip, adamlar tek júzim jew ushın ǵana keledi dep oylay baslaptı. Ol endi shınardı mensinbey, onı ózine teń kórmeytuǵın bolıptı, onıń menen sáwbetleskendi toqtatıptı. Ózin onnan bálent qoyıptı.

Kúnlerdiń birinde júzim shınarǵa: – Usı waqıtqa shekem insanlar seni maqtadı ma? Seniń olarǵa qanday paydań tiygen, tek bir sayań bolmasa, paydań da joq, – depti. Al, men bolsam óz miywelerim menen insanlarǵa shadlıq inam etemen, – depti. Álbette, shınar júzimniń aytqan sózlerine qapa bolmaptı. Óytkeni, insanlar shınardı da júdá jaqsı kórip, qádirleytuǵın edi-dá! Jáne aradan 3-4 jıl ótkenin bilmey qalıptı. Kúnlerdiń birinde júzimniń japıraqları sarǵayıp, solıy baslaptı. Biraz waqıt ótkennen soń, ol ulıwma quwrap qalıptı. Adamlar onnan endi payda joq dep júzimdi shawıp taslaptı. Solay etip, júzim menmenligi hám maqtanshaqlıǵı sebepli óz jazasın alıptı. Al, shınar bolsa, tamırın tereńnen jayıp, nárwan daraq bolıptı. Onıń sayasında adamlar ház etip dem alatuǵın bolıptı.

**Tapsırma :**

**8.(P) Pikirlew.**

Tekstte shınar menen júzimniń bir-biri menen tartısıwına ne degen bolar edińiz? Júzimniń ózin tutıwına qanday baha bergen bolar edińiz? Ráwish sózlerden paydalanıp óz pikirińizdi bayanlań.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ana pıshıq**

Pıshıqtıń tınımsız ashıranarlı dawısınan bir nárseni joytıp júrgenin ańǵarıwǵa bolar edi. Dárriw sırtqa shıǵıp, uyasına barsam, balaları joq.Sol waqıtta apamnıń “Pıshıqtıń balaların málim pıshıq jep ketpesin”-degeni yadıma túsip qorqıp kettim. Uyanıń qasında úlken iz jatır eken. Onıń nege miyawlap baqırıp júrgenin endi túsindim.

“Wax,wax, neterseń! Jep ketipti. Ballaları sup-sulıw edi-aw. Men sonsha háreket etip, balaların úyge ákelgenimde qaytadan uyasına áketip qalǵan ózi ǵoy”.Biraq bunı pıshıqqa qalay túsindiremen? Tek ayanıshlı túrde súykengen pıshıqtı sıypaladım.

Pıshıq aqır sońında shıdamadı. Ol úyden sırtqa shıqtı da esik alǵındaǵı piyaz egiw ushın suwǵarıp, tapqa kelsin dep qoyǵan atızǵa bardı. Aldıńǵı eki ayaǵı menen jerdi tez-tez qazdı. Pıshıq bawırın ızǵar jerge basıp jattı. Qasına barıp kórsem bawırı búlkildep atır eken. Jatsa, jatsın, bawırı kúyip atırǵan shıǵar dep oylap úyge qayttım. Bir waqıtları xabar alayın dep barsam, ol jatqan jerinde jansız jatırǵan edi. “Haywanlarda da óz balasına bolǵan muhabbat kúshli eken ǵoy”- dedim.

**Tapsırma :**

**9.(P) Pikirlew.**

Haywanlarda ana mehri haqqında qanday pikirdesiz? Haywanlarǵa qopal múnásibette bolǵanlarǵa ne aytar edińiz? Óz pikirlerińizdi bildirip, olardan bir gápti ~~~~~~~~~~ \_\_\_\_\_\_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ . \_ .\_. \_ .\_ \_. \_ .\_ ========= túrinde tallap beriń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ǵamxorlıq**

Awıldaǵı kempir-ǵarrınıń ul-qızları kimi jumısqa, kimi oqıwǵa, qalaǵa ketkennen soń, olar awılǵa qaytqısı kelmey qalalı bolıp ketti. Biraq kempir-ǵarrı ele tándar, kempir ózi sıyır sawadı, gúbi pisedi, aqlıqları kelgende may sók, taqan jegizip máz-mayram, ul-qızları menen aqlıqlarınıń amanlıǵın tilep awılda jasay berdi.

Bir kúni jawınr quyıp, kún ayaz bolǵanda ájeniń qońsıları aqlıqlarına ájeniń insult bolıp keselxanaǵa túskenin aytıp tez keliń dedi.

Kempirdiń ul-qızları hám aqlıqları bolsa, “jawın tınsın, bir-eki kúnnen soń jol túskennen keyin baramız. Basında adam bar ǵoy”, – depti.

Jańabay kóshede balalar menen oynap júrgende ájesiniń awırǵanın esitipti hám joralarınan qarız alıp jolǵa shıǵıptı. Avtobustan túskennen keyin bir saattay jawınnıń astında jayaw júrdi. Batpaqqa batıp, ájesin kóriwge bardı. Ol ájesin kóriwge qurı qol bardı.

Biraq ol óz qolı menen ájesiniń tósegin almastırıp, lágenin tógip keldi. Keyin ájesiniń úyin tazaladı, medpunktke barıp, ájesiniń basında otırdı. Kempirdiń beti berman qaradı. Eki kúnnen keyin jol kepkende basqa aqlıqları menen ul-qızları sawǵalar alıp, azıq-awqatlar menen keldi.

Jańabay qaytıp ketti, aǵayinleri onı onsha jaqtırmaytuǵın edi-dá. Kempir táwir bolıp úyine bardı. Hámme dasturqan basında otırıp shay ishti, aqlıqları burınǵıday “ájemdi men kóbirek jaqsı kóremen” dep qushaqlap súydi. Biraq ájesi olarǵa hesh nárse demedi.

**Tapsırma :**

**10.(P) Pikirlew.**

Jańabay qanday isi menen ájege unap qaldı? Siz adamlarǵa ǵamxorlıqtı qanday túsingen bolar edińiz? Pikirińizdi bildiriwde 1 baǵınıńqılı qospa gápten paydalanıń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**