**Тесты по карачаевской литературе**

1. Къайсы джазыучу орус классика литературадан кечюргенди бу чыгъарманы

И.А. Крыловдан «Тюлкю бла къаргъа»:

***а) Боташланы Абидат в)Биджиланы Асхат***

***б) Каракетланы Исса г)Орусланы Махамет***

2**. «Акътамакъ»** лирикалыкъ поэманы къайсы поэт джазгъанды:

***а)Къочхарланы Къасбот в)Семенланы Сымайыл***

***б)Байкъулланы Даут г) Ёртенланы Азрет***

3.Урунургъа, ара мюлкде ишлерге къайсы джазыучуну назмусу чакъырады

***а)Алийланы Умар «Билим» в)Джанибекланы Аппа «Къош негерле»***

***б)Къаракетланы Исса «Кавказ» г)Акъбайланы Исмаил «Сакъла, кесме»***

4.Эски халкъ историялыкъ джырланы санына кирмейди:

***а) «Къанаматны джыры» в) «Апсаты»***

***б) «Татаркъан» г) «Баракъ»***

5. Эки бетли, кир иннетли адамланы айгъакъланыуу къайсы сатиралы комедияды:

***а)Аппаланы Билял «Чакъырылмагъан къонакъ»***

***в)Алийланы Шахарбий «Хоншула»***

***б)Батчаланы Абдул-Керим «Ахмат-Батыр»***

***г)Эбзеланы Шахарбий «Огъурлу»***

6. Къобанланы Дагирни «Эки заман» романында асыл геройланы санына кирмейди:

***а)Назир***

***в)Тохтар***

***б)Белла***

***г)Наныкъ***

7. Байрамукъланы Халиматны «Джылла бла таула» деген романында баш герой:

***а)Къубадий***

***б)Умар***

***в)Аслан***

***г)Батыр***

8. Къарачай драматургияда биринчи атламны этген джазыучу:

***а)Эбзнланы Шахарбий***

***б)Алийланы Шахарбий***

***в)Батчаланы Абдул-Керим***

***г)Гебенланы Гемма***

9. Аскер –приключение жанрда къайсы повесть джазылгъанды :

***а)Батчаланы Мусса «Кюмюш акка»***

***б)Сюйюнчланы Азамат «Халал джюрекле»***

***в)Эбзеланы Ханафий «Бычакъны ауузунда»***

***г)Хубийланы Осман «Дерт»***

10. «Къарачайны Къадау ташы бла Джангыз терек» деген чыгъарманы къайсы поэт джазгъанды:

***а)Ёзденланы Альберт***

***б)Лайпанланы Билял***

***в)Мамчуланы Дина***

***г)Хубийланы Магомет***

11. «Сенден ариу джер бармыды, Кавказым!» деген назмуну къайсы поэт джазгъанды:

***а)Тюрклюланы Альберт***

***б)Гочияланы Софья***

***в)Хубийланы Магомет***

***г) Акъбайланы Азрет***

12. Къарачай тилде биринчи окъуу китабны автору кимди, къайсы джылда, къайда чыкъгъанды:

***а) Биджиланы Асхат «Билим» Москва,1926***

***б) Акъбайланы Исмаил «Ана тили» Тифлис, 1916***

***в) Алийланы Умар «Джангы къарачай Элиблер» Москва, 1924***

***г) Ертенланы Азрет «Джангы джырла» Дондагъы Ростов, 1927***

13. «Айджаякъ» деген поэманы джазгъанды:

***а)Семенланы Смайыл***

***б)Къочхарланы Къасбот***

***в)Алийланы Умар Дж.***

***г)Джанибекланы Аппа***

14. Кёчгюнчюлюкню темасына къайсы роман джазылгъанды:

***а)Къобанланы Дагир «Таулада таууш»***

***б)Байрамукъланы Халимат «14-джыл»***

***в)Къагъыйланы Назифа «Къарча»***

***г)Кебекланы Билял «Къызыл тангла»***

15. Къагъыйланы Назифа джазгъанды бу романны:

***а) «Эки заман»***

***б) «Джылла бла таула»***

***в) «Бычакъны аузунда»***

***г) «Тейри джарыкъ»***

16. Совет Союзну Джигитини партизан полкну командири Къасайланы Османны юсюнден къайсы чыгъарма джазылгъанды:

***а)Багъатырланы Харун «Ата джурт ючюн»***

***б)Байрамукъланы Халимат «Сен фронтха болушамыса»***

***в)Лайпанланы Сеит «Къарачайны уланы-Белоруссияны джигити»***

***г)Орусланы Махамет «Къурч къылычым»***

17. Къарачайлыладан «Совет Союзну джигити» эмда «Россияны джигити» деген ат ненча адамыбызгъа аталгъанды:

***а) тогъуз***

***б)онбир***

***в) беш***

***г)онюч***

18. Къарачайда биринчи школ къайсы элде, къачан ачылгъанды:

***а) Ташкёпюрде***

***б) 1900дж. Хурзукда***

***в). Тебердиде***

***г). Учкуланда***

19. Къарачай халкъны биринчи газети къайсы джылдан бери чыгъады:

***а)1923дж.***

***б)1900дж.***

***в)1930дж***

***г)1924дж***.

20.Къагъыйланы Назифа джазгъанды бу романны:

***а)«Эки заман»***

***б)«Джылла бла таула»***

***в)«Бычакъны аузунда»***

***г)«Тейри джарыкъ»***

**Тесты по карачаевскому языку**

1.Къайсы тизгинде сёзлени ачыкълары барысы да джумушакъ ачыкъладыла?

***а) кёргюзтедиле, тёгерекде, мийикде;***

***б) джулдузла,амманы, китаб;***

***в) джамчы, аскерчиле, онбиринчи;***

***г) бютюнда,джарыкъ, терезеле.***

2.Бу берилген сёзлени къайсысында **«ё»** хариф эки тауушну белгилейди?

***а) кёл;***

***б) кёме;***

***в) кюёу;***

***г) кёлек.***

3.Къайсы тизгинде сёзле халатла бла джазылгъандыла?

а***) Тауну къоюнунда, экиайлыкъ сабий;***

***б) малны орну, къаяны эрни;***

***в) алтыайлыкъ сабий, эмилик ат;***

***г) джумушакъ топуракъ, джолгъа тебре.***

4.Точкаланы орунларына къуру **«з»** хариф джазылгъан тизгинни белгиле.

***а) Ту…суз, джа…сакъ, джа…сы;***

***б) кё…чю, ба…сын, сё…сюз;***

***в) би…сиз, къобу…чу, дерс…из;***

***г) о…маз, къы…чыкъ, бу…ча.***

5. Къайсы тизгинде сёзле барысы да дефис бла джазылгъандыла?

***а) Минги (тау), къыб(къызыл), тум(къара);***

***б) тюппе(тюз), аты(саны), аппа-акъ;***

***в) кеппе(керти), баш(кюн), джаш(тёлю);***

***г) кёз(бау), беш(бармакъ), оюн(кюлкю).***

6. Сёзлени барысында да «нгнг» джазылгъан тизгинни белгилегиз.

а***) джалы…ан;***

***б) кий…ен;***

***в) дже…ен;***

***г) ты…ан.***

7. **«Я»** хариф эки тауушну белгилеген сёз:

***а) Кямал;***

***б) кямар;***

***в) къоян;***

***г) билямукъ.***

8.Сёзле тюз джазылгъан тизгинни белгиле.

***а) Суу, суукъ, туудукъ;***

***б) танг, тенглик, кертме;***

***в) саут, суу, къайыкъ;***

***г) тыякъ, эртте, гертме.***

9. Къайсы тизгинде джалгъаула барысы да бирча сингармонизмни джоругъуна бойсунмайдыла?

а***) -ча, -ал,- ланы, -лары,- лай;***

***б) -ла, -чик, -чыкъ,- ча,- рек;***

***в) -ланы,- рек,- чыкъ, -ла,- ракъ;***

***г) -лай, -ча,- ракъ,- ланы,-чыкъ.***

10. **Акъ-къара, мийик-алаша, кенг-тар.** Была къаллай сёзледиле?

***а) синонимле;***

***б) антонимле;***

***в) ононимле;***

11. «**Джанджюрек»** деген сёзню тюз магъанасын белгиле:

***а) джюреги халал адам;***

***б) джюреги тар, огъурсуз адам;***

***в) джюрек ауруугъа джараучу, къызгъылдым гюллери болгъан дарман ханс;***

***г) джюрек ауруугъа джарамагъан тели ханс.***

12. Этимсыфат айланчлары болгъан тизгинни белгиле.

***а) мен кёрген, бери келир, мен келсем;***

***б) билим алыргъа, ары джетерге, ары къарар;***

***в) меннге келген, ары къарар, мени биллик;***

***г) сеннге алса, узакъгъа бара, билим алыргъа.***

13. **«Джантау»** деген сёзню тюз магъанасын белгиле:

***а) къынгыр болгъан, къыйыкъ в) тууар териден этилген узун джиб***

***б) джампая джюрюген адам г) гебен***

14. Къаршчы байламлы тенг джарашхан къош айтымланы кесеклери къайсы байламланы болушлукълары бла байланадыла?

***а) эм (эмда), да не…, не;***

***б) а (уа), алай, болса да, алай болса да, ансы;***

***в) бир…, бир, не (неда), огъесе, къайда…, къайда.***

15. Инфинитив айланчланы белгиле:

***а) бери келиу, бичен чалыу, билим алыу;***

***б) санга айтханда, сен келгенде, андан келгинчи;***

***в) ол мен кёрген, ары барыр, мени кёрлюк;***

***г) ишге кетерге, билим алыргъа, юйге джетерге.***

16 .***Аминат да бюгюн тойгъа тебреб тура эди, алай а ауруб къалды ансы.***

***Ол аламат ариу къызды, алай болгъанлыкъгъа Огъурлу аны сюймейди.***

Бу айтымла къаллайладыла?

**а) айырыучу байламлы тенг джарашхан къош айтымла;**

**б) къаршчы байламлы тенг джарашхан къош айтымла;**

**в) джалгъаучу байламлы тенг джарашхан айтымла;**

**г) байламлы тенг джарашхан къош айтымла.**

17. ***Келинни иши кёбдю: ол арбаз сибиреди, эртден-ингир ийнек сауады, сютню джарашдырады, аш-суу хазырлайды, сабийлерине къарайды, дерслерин этерге болушады****.* Бу айтым къаллайды?

**а) айырыучу байламлы тенг джарашхан къош айтым;**

**б) байламсыз къош айтым;**

**в) къаршчы байламлы тенг джарашхан къош айтым;**

18*.* ***Мен билеме: Назифа белгили джазыучуду***. Бу айтым къаллайды?

**а) бойсуннган башчы айтым;**

**б) бойсуннган толтуруучу айтым;**

**в) байламсыз къош айтым;**

**г) бойсуннган хапарчы айтым.**

19. Бойсуннган муратчы айтымланы белгиле.

**а) *Сиз иги окъугъуз деб, устазла билимлерин аямай кюрешедиле.***

**б) *Устазла, сиз иги окъугъуз деб, билимлерин аямай кюрешедиле.***

**в) *Тауда табигъат аламатды, аны себебли бизге къонакъгъа***

***келирге бек сюедиле.***

**г) *Джауум джауса, джер джашнар.***

20. ***Аминат да бюгюн тойгъа тебреб тура эди, алай а ауруб къалды ансы.***

***Ол аламат ариу къызды, алай болгъанлыкъгъа Огъурлу аны сюймейди.***

Бу айтымла къаллайладыла?

**а) айырыучу байламлы тенг джарашхан къош айтымла;**

**б) къаршчы байламлы тенг джарашхан къош айтымла;**

**в) джалгъаучу байламлы тенг джарашхан айтымла;**

**г) байламлы тенг джарашхан къош айтымла.**

**Тесты по ногайскому языку и литературе**

1. **Ногай адабиатында балалар уьшин язатаган язувшы ким?**

а) И.Капаев;

б) Ф.Абдулжалилов;

в) А.Киреев;

г) М.Киримов

1. **Авызлама халк яратувшылыгына кайсы жанрлар киредилер?**

а) роман, повесть, поэма;

б) ятлав, баллада, басня;

в) эртеги, такпак, юмак;

г) хабар, очерк, новелла.

1. **«Эки яшав» деген повестьтинъ авторы ким?**

а) С.Капаев;

б) С.Заляндин;

в) Х.Булатуков;

г) К.Оразбаев.

1. **Тоьменде берилген сыдыралардынъ ишинде кайсысы фразеологизм болады?**

а) шалысып куллык этуьв;

б) уьйди басына киюв;

в) асыгып юруьв;

г) китап окув.

1. **Берилген соьзлердинъ ишиннен «аьлемет» деген соьзге синонимлер табынъыз.**

а) колайлы, тебентели, акыллы;

б) ярасык, ыспайы, аьруьв;

в) кишкей, наьзик, увак;

г) бийик, уьйкен, кенъ.

1. **Тоьменде берилген йыймалардынъ бириси сосы схемага келисли туьзилген, ол кайсы?**

**( ~~~~**  **.)**

а) Бийик эм ярасык терек салкынлык береди;

б) Сувык аяз терезеди бузлатты;

в) Ерди, коькти йылытып, торгайларын йырлатып, авылга язлык келди;

г) Аьлемет болады язлыкта шоьллик.

1. **Берилген соьзлердинъ кайсысы кабатлы соьзлер болады?**

а) шешекей, бийдай, агаш;

б) баьпий, тавык, шипий;

в) белбав, куьнбатар, балшыбын;

г) елемик, терек, емис.

1. **Кайсы сыдырадагы соьзлерде буквалардан эсе сеслери коьп?**

а) кара, бел, байрак;

б) ярык, елемик, яюв;

в) коьк, алма, тенъ;

г) терек, сув, анъшы.

**9. Ногай адабиатында драма жанрын кайсы язувшы кулланады?**

а) Ф.Абдулжалилов;

б) С.Капаев;

в) Х.Булатуков;

г) И.Капаев.

**10. Сосы уьзик С.Капаевтинъ кайсы произведениесиннен алынган?**

…Аз коьгоьлен битеме кенъ ногай шоьлликте: кызыл ийзен, эбелек, кылдай кылгын, енъил ел астында кенъ шоьлликте, шардай болып, тыгырып юрген камбак, токсан тогыз яшаган курткадынъ ак кув шашындай, курткашаш, сыпыргыштай яйылган туьлкикуйрык, йип-йинишке субай биткен талдай йылгысын, бувын-бувын болып турган тобылгы, куьйгет ша?

а) «Тандыр»;

б) «Бекболат»;

в) «Ювсан»;

г) «Толкынынъ толы Тазасув».

**11. Ф.Абдулжалиловтынъ «Наьсип ерде ятпайды» деген повестининъ бас геройлары ким?**

а) Рамазан, Адис;

б) Азрет, Разият;

в) Казбек, Азамат;

г) Аскат, Асан.

**12. Берилген юмаклардынъ ишиннен такпакты айырынъыз.**

а) Белбав болып ятса да бувалмайман белиме;

б) Аягы йок, колы йок, терезеде оьрнек ясайды;

в) Эр йигит эл уьшин тувады;

г) Аласа терек, асты боран.

**13. Тоьмендеги сыдыраларда сингармонизм законына бойсынмайтаган соьзлерди белгиленъиз.**

а) боьдене, куьпелек, элекен;

б) япырак, терек, бавшы;

в) белбав, катеби, туздаьм;

г) оьтпек, туьтин, мектеп.

**14. Антоним деген не?**

а) язылувлары баска, ама маьнелери бир болган соьзлер;

б) язылувлары бирдей, ама маьнелери баска болган соьзлер;

в) карсы маьнеди билдирген соьзлер.

**15. «Акыйкат» деген соьзге тоьмендеги сыдыралардан синонимлер табынъыз.**

а) аьлемет, ярасык, ыспайы;

б) асыгув, шабув, ювырув;

в) дурыс, тувра, уьшин;

г) куьлев, йылмаюв, ыржаюв.

**16. Кайсы йыймада «мыдах» деген соьз коьшпели маьнеде кулланылган?**

а) Улынынъ айткан соьзине анасы бек мыдах болды;

б) Куьз келсе, Аксув деген тав сувы айлак мыдах болады;

в) Айсединъ коьнъили бек мыдах эди.

**17. Авызлама халк яратувшылыгы язба литературадан калай баскаланады?**

а) баскаланмайды;

б) авызлама халк яратувшылыгы литературадынъ негизи болады;

в) авызлама яратувшылыгына халктынъ оьзининъ ойланып шыгарган затлары киредилер эм олар авызлама кепте тукымнан тукымга берилип келгенлер. А язба литература-ол айырым бир язувшыдынъ шыгармалары болады.

**18. М.Киримовтынъ кайсы шыгармасында партизан-кыз Крымхан Мижевадынъ йигитлиги акында айтылады?**

а) «Кыйшык йол»;

б) «Яв ман коьзбе коьз»;

в) «Каьртишке»;

г) «Мине бу экен куллык».

**19. «Тоьбеси коькке етуьв» деген фразеологизмнинъ маьнеси калай анълатылады?**

а) куванув, суьйинуьв;

б) ашувланув, шамланув;

в) кайгырув, мыдахланув;

г) ювырув, шабув.

**20. Сосы уьзик Ф.Абдулжалиловтынъ кайсы шыгармасыннан алынган?**

Энди сосы уьйдинъ ишине кирип карайык. Мунынъ ишининъ муьлк беттен байлыгы йок эди. Пештинъ туьп бетиндеги муьйисинде уьйкен эски агаш орындык. Орындык уьстине эскиликтен тап-такыр болып калган эм ер-ериннен тесилип баслаган кара кийиз тоьселген. Тоьсек пен йоркан буькленип ирге бетке салынган эм онынъ да уьстине кир тыслы эки ястык кондырылган... .

а) «Наьсип ерде ятпайды»;

б) «Каты агын»;

в) «Атадынъ улы»;

г) «Бес камышы –берекет».

**21. Роман баска жанрлардан не мен баскаланады?**

а) шынты болган зат акында хабарланады;

б) тек бир геройдынъ акында айтылады;

в) оьлшеми уьйкен болады, коьп санлы аьдемлердинъ акыл-кылыклары ашылып коьрсетиледи;

г) язувшы оьзининъ акында хабарлайды.

**22. Синоним деген не?**

а) язылувлары бирдей, ама маьнелери баска болган соьзлер;

б) язылувлары баска, ама маьнелери бир болган соьзлер;

в) карсы маьнеди билдирген соьзлер.

**23. «Уьйди басына киюв» деген фразеологизм кайдай маьнеди анълатады?**

а) коркув, сескенуьв;

б) ашувланув, кышкырув;

в) суьйинуьв, сукланув;

г) кайгырув, мыдах болув.

**24. Берилген глаголлардынъ ишиннен шарт наклонениедеги глаголларды айырынъыз.**

а) барув, келуьв, окув;

б) сайла, сора, кара;

в) язды, бараяк, озды;

г) келсе, кайнаса, аькелсе.

**25.** ***Аллегория -***

а) ярасыклав-суьвретлев амаллардынъ бир туьрлиси, бир маьнеди юргисткен анъламды яде яшав затын белгили келбет пен авыстырып суьвретлев;

б) шайырлык асарда яде кара соьзде шебер соьйлемди анълы, ярасык этер уьшин бир тартык сестинъ кайтаралап айтылувы;

в) кыска кепли толы маьнеде келген ой.

**26*. Туъгилис -***

а) яшав, аьдем зат акында анълав, туьп маьне;

б) шебер шыгармада катнаскан баьтирлердинъ каптырылысувы, куьреси;

в) шайырлык тилинде йыймада соьзлердинъ орнын авыстырув.

**27. *Шувмак-***

а) ятлав сыдыралардынъ ишиндеги сес-лердинъ бир-бири мен келисип келуьви;

б) ятлав кепте язылган сюжетли лиро-эпикалык уьйкен шыгарма;

в) маьнеси мен эм ритм ягыннан байланган бир неше сыдырадан туьзилген ятлав кесеги.

**28. Тоьмендеги М. Авезовтынъ сыдыраларында кулланылган ярасыклав амал:**

*Куъз де келди -*

*Япыраклар тавысы*

*Сыбырдаса*

*Сокпакларга тоъгилип.*

*Куьз де келди*

*Терен алып тынысын,*

*Саъвлеси мен*

*Сувык шактай себилип...*

а) символ

б) азайтув

в) уьйкенлетуьв

г) янландырув

**29. М.-А. Хановтынъ сыдыраларында бар шебер амалды коьрсетинъиз:**

*Атам меним - Эдил сув, Анам меним — Эдил сув.*

а) эпифора

б) сиплока

в) ассонанс

г) анафора

**30. «Сатлык мырзалар», «Мархаба», «Кыйшык йол» шыгармалар жанрларына коьре не боладылар:**

а) хикае

б) коьринис шыгарма

в) адабиат дестан

г) адабиат эртеги

**31. X. Булатуковтынъ «Фатимат» коьринис шыгармасы кайдай болады:**

а) 1 актлы 6 коьринисли

б) 2 актлы 8 коьринисли

в) 1 актлы 4 коьринисли

г) 2 актлы 6 коьринисли

**32. М.-А. Ханов «Ямгыр» деген ятлавында кайдай ярасыклав амал кулланады:**

*Тереклиде*

*Язлык ямгыр йырлайды,*

*Ярык йиплер*

*Булытлардан тоьгилген.*

*Язлык ямгыр йылтырайды, ойнайды,*

*Занъырайды*

*Конъырав ман коьнъилде.*

а) эпитет

б) азайтув

в) арттырув

г) янландырув

**33. Г. Аджигельдиевтинъ «Урланган суьюв» асарынынъ жанры:**

а) адабиат дестан

б) ятлав

в) поэма

г) хикае

**34. Б. Абдуллиннинъ романы болады:**

а) «Кызыл шешекейлер»

б) «Кыр баьтирлери»

в) «Байлык эсириклигинде»

г) «Эки яшав»

**35. А. Ганиевтинъ тоьмендеги сыдыраларында кайдай ярасыклав амал кулланылады:**

*Илми барда, баьри бар, Таьвесилмес казна бар...*

а) символ

б) арттырув

в) эпифора

г) анафора

**36. Мурзабек-йыравдынъ тоьменде берилген сыдыралары кайдай темады коьтереди:**

*Сага айткан дослыгым -*

*Болма яман, эриншек.*

*Эринмесенъ, озарсынь,*

*Эн даьрейди созарсынь.*

а) дослык

б) тентеклик

в) билим

г) куллык

**37. *Басня-***

а) куьлкили, селекели маьнеди юргисткен, акыл уьйретуьв, эдаплык ой токтасы болган кишкей шайырлык хабар;

б) ятлав кепте язылган сюжетли лиро-эпикалык уьйкен шыгарма;

в) ятлав сыдыралардынъ ишиндеги сеслердинъ бир-бири мен келисип келуьви;

г) маьне ягыннан байланган эм эки яде бир неше сыдыралардан туьзилген ятлав кесегининъ кайтаралап айтылувы.

**38. Б. Абдуллиннинъ «Кыр баьтирлери» романында кайсы заманнынъ соравлары суьвретленген:**

а) Аталык кавга

б) Октябрь революциясы

в) аьлиги заман

г) бурынгы заман

**39. Ф. Абдулжалиловтынъ «Каты агын» эм «Бес камышы - берекет» шыгармадынъ жанры кайдай:**

а) ятлав кебинде язылган роман

б) роман-эпопея

в) роман-дилогия

г) хикае

ТЕСТЫ ПО АБАЗИНСКОМУ ЯЗЫКУ

1. **Абыжькви ахIарыфкви азакIума?**

а) йазакIыпI,

б) йгьазакIым, ауаса анатгьи аратгьи ажвагIаныршагапI

в) абыжьква рхIвитI, ахIарыфква ргIвитI,

г) закIылагьи йгьапщылам.

**2. Абыжьква шпахъырцауа?**

а) быжьхътIы, быжьхъгIва, бжьау,

б) быжьтышвт, цIара, дагв,

в) быжьхътIы, быжьхъгIва,

г) дагв, цIара.

**3. АбыжьхъгIваква ргIаншащала йшпахъырцауа?**

а) быжьтышвт, бжьау,

б) быжьтышвт, быжьцIара,

в) бжьау, быжьтышвт, быжьдагв,

г) быжьдагв, быжьцIара.

**4. АбыжьхъгIваква дагвра-цIарарала йшпахъырцауа?**

а) дагв, цIара,

б) дагв, цIара, цIарадза,

в) дагв, цIарадза,

г) дагв, цIара, бжьау.

1. **Ажва злалу ахъвква запшыйа?**

а) префикс, щата, ажвалачпа,

б) суффикс, префикс, ажвамайра,

в) префикс, щата, суффикс,

г) щата, суффикс, ажванахъа.

1. **Абаза ажвар злалу ажва гвыпква запшыйа?**

а) ажвыра зхьыз ажвакви ажва шIыцкви,

б) ажвар фонд хъада, ажвыра зхьыз ажваква, ажва шIыцква,

в) ажвыра зхьыз ажвакви асинонимкви,

г) ажва шIыцкви антонимкви.

1. **Абаза бызшва ачважвара ахъвква:**

а) йаъыхьыз, чвапшырахьыз, хьызцынхъвы, бжьагахьыз, шIтражва, азцIгIага, бжьыргага,

б) хIвагахьыз, хIварахьыз, заманхьыз, пхьадзарахьыз, хъвхвыц, хъвду,

в) алара, ацалара, заманхьыз, хIвагахьыз, хьызцынхъвы, чвапшырахьыз, адхIвалга, апщылга,

г) йаъыхьыз, чвапшырахьыз, пхьадзарахьыз, хьызцынхъвы, заманахьыз, хIвагахьыз, адхIвалга, хъвхвыц, шIтражва.

1. **Йаъухьыз акатегорияква?**

а) чIвыра, пхьадзара, бергьльыра,

б) бергьльыра, азцIгIара, пхьадзара,

в) чIвыра, пхьадзара, бергьльыра, класс,

в) чIвыра, хъата, бергьльыра,

1. **Ачвапшырахьыз акатегорияква:**

а) бергьльыра, азцIгIара, пхьадзара,

б) чIвыра, пхьадзара, бергьльыра,

в) класс, хъата, пхьадзара,

г) йара йахъазыта кIьыдата категория гьамам, йаъухьыз йанацгIайуа йаъухьыз акатегорияква зымгIва агIвбагьи йацырчIвпI.

1. **АпкъыгIва шаргвану гIаузырбауа ахьызцынхъвква гIалкIгIа:**

а) ауи, ани, анат,

б) ари, арат, ауат, ант,

в) ауи, ауат, ауахьауат,

г) ари, арат, арт, арахьарат.

**11. Апхьадзарахьызква ргIаншащала йшпахъырцауа?**

а) майра, алачпа, алацIа,

б) майра, алацIа,

в) алачпа, алацIа,

г) пхьадара гIаузырбауа, ащатацаща гIаузырбауа.

**12. Апхьадзарахьызква йгIаудырбауала йшпахъырцауа?**

а) пхьадзара гIаузырбауа апхьадзарахьызква, ащтацаща пхьадзарахьызква, агIаншара пхьадзарахьызква,

б) пхьадзара гIаузырбауа апхьадзарахьызква, ащтацаща пхьадзарахьызква, агIаншара пхьадзарахьызква, ахъвашара пхьадзарахьызква, ашага пхьадзарахьызква,

в) пхьадзара гIаузырбауа апхьадзарахьызква, ащтацаща пхьадзарахьызква, агIаншара пхьадзарахьызква, бергьльыра узырбауа апхьадзарахьызква,

г) пхьадзара гIаузырбауа апхьадзарахьызква, ащтацаща пхьадзарахьызква, агIаншара пхьадзарахьызква, цIакIыра узырбауа апхьадзарахьызква.

1. **Щардара пхьадзара гIаузырбауа йаъухьыз асуффиксква:**

а) - ква, -чва,

б) – ква, -чваква,

в) – чваква, - ргIа, - ра,

г) – ква, –чва, - чваква, - ргIа, - ра.

1. **Ахьызцынхъвква йгIаудрбауа апъыгIва ахъарара-аргванырала зъара гвыпта йахъырцауайа?**

а) гIвба,

б) хпа,

в) пщба,

г) хвба.

1. **Азаманхьыз зъара тахъырбага амайа? Ауат запшквайа?**

а) гIба: тахъызлара, унашва,

б) хпа: тахъызлара, унашва, швхIаусыгIва,

в) пщба: тахъызлара, унашва, швхIаусыгIва, мурад,

г) хвба: рдырра, унашва, швхIаусыгIва, мурад, тахъызлара.

1. **Азаманхьыз азаманква:**

а) хIызту, йагIвсыз,

б) хIызту, йгIайуаш,

в) хIызту, йагIвсыз, йгIамис,

г) хIызту, йагIвсыз, йгIайуаш.

**17. Азаманхьыз ахъысра-ахъымсрала йшахъырцауа:**

а) йахъысуа азаманхьызкви йахъысуаш азаманхьызкви,

б) йахъысуа азаманхьызкви йахъымсуа азаманхьызкви,

в) йахъысуаш азаманхьызкви йахъымсуа азаманхьызкви,

г) йахъысуаз азаманхьызкви йахъымсуа азаманхьызкви.

**18. Йахъымсуа азаманхьызква йахъысуата йызчапуа азаманхьыз акатегория гIарба?**

а) адцалра (аффикс р-),

б) ацызлара (аффиксква: ц-, ай-, а-ба-),

в) алшара (аффикс з- ),

г) азычпара йа ачвычпара гIаузырбауа аффиксква з-, чв-.

**19. Аъаща заманхьызква гIаншара заманхьыз гIархъшахъызщтуа аффисква запшыйа?**

а) - зл(а), - дза, - гвыща,

б) - л, - х, - зл(а),

в) - х, - гвыща, - ма,

г) з-, чв- , -ма.

1. **АцхърагIага чважвара ахъвква:**

а) алара, ацалара,

б) хIвагахьыз, адхIвалга,

в) адхIвалга, хъвхвыц, шIтражва,

г) адхIвалга, хъвхвыц, шIтражва, азцIгIага.

**ТЕСТЫ ПО АБАЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**

1. Арат асатырква гIазлыху запш уысайа? Ауи згIвыда?

Адзын гIайын адз гIахIвытI,

АцIла бгъьыцква гIважьхатI.

Адзын хIайшва гIанарчвытI.

Акъазчырква къазхатI.

Амш айшысхатI. АцIх аухатI.

Амара угьарпхахуам.

Апша чIвыхьква щардахатI.

Ащхаква гьубахуам.

А. ЛагIвычв Джьамльадин

Б. ТхIайцIыхв Бемырза

В. ЧквтIу Микаэль

Г. Йуан ГIалиса

2. Ари ауыса «Сара с-Гвым» згIвыда?

Ащхъа псыхIва, са с-Гвым псыхIва,

Гьарпагьаджьта суацIа йту.

АнцIрала уалазтI Анчва йныхIва,

ЗымгIва рыхъаз згвашвква тIу.

Ащхъа псыхIва, са с-Гвым псыхIва,

Згвы хIальальу, зажва цху,

АнцIрала уалазтI Анчва йныхIва,

ЗымгIва рыхъаз зчIахъва пху.

А. ТхIайцIыхв Бемырза

Б. ЧвзыкIьа ШахIымби

В. Батал Къасей

Г. Аджьбакь ХIаджьисмель

3. Ауыса «Атыдзква» йгIалху

арат асатырква зчIвуда?

АгIвычIвгIвысква йрапшпI атыдзквагьи:

ЙптшитI ласы йымцырата йгIанхазтын,

Рылахь гьаквырцIум ауат зынгьи

Йкьахву асаби быжьква йдырчвуазтын.

Йыбачва гьырхъысуашым ауат

Рбльынква гIанарпхузтын абзибара.

Йгьрыгхушым зынгьи абаракьат

Рпещква йанрыгIвну акъыльаквшвара.

А. Джьгватан Къальи

Б. Батал Къасей

В. ЧквтIу Микаэль

Г. Мыхц Кьарим

4. ХIобласть (апхъала ауаса хIапхьун) абзазагIвчва зымгIва рапхъа Совет Союз йа-Фырхаз йыхьыз гIашвырба:

А. Къардан Мурат

Б. Бежан Кьарим

В. Къвныжв ЗамахIщари

Г. Огвыз Зульа

5. Ари ауыса йгIалху арат асатырква згIвыда?

Сыбызшва – сымара,

Са сгIазыргвышхваз,

Псыта йахъу,

Щата йрылу сдаква,

СхьыгIаква зрыдзуа

Йджьащахъву ахвышхва,

УджьарщарагIатI

ХIдуней аугIаква!

А. Щбзыхва Лариса

Б. Шхай Катйа

В. Апса ФатIимат

Г. Йуан ГIальиса

6. Арат асатырква зчIву дзапш абаза уысагIвйа?

Аква гIаквитI, – хIва

ШвкIны сгвыргъьауа йсхIвахьатI,

ЙыгьсхIвалушзапI

Ауи са щардагьи.

Май аква чIыхвква

АнцIрала бзи йгIбатI

АхIвра йачIва пшкачкIвыни сари.

А. Шхай Катйа

Б. Щбзыхва Лариса

В. Тлабыча Мира

Г. Апса ФатIимат

7. Алитература афыр Барцыц хвыц запш гIвырайа дъалу?

А. Дагвжвей М. йроман «Ббзаза, Рина…»

Б. Гулия Д. йроман «КIамачIычI».

В. Джьгватан Къали йроман «Лаба».

Г. Джыр ХIамид йроман «Ащхъаква ргIашIыхара».

8. Абаза литература апны йапхъахауата зхъатачIв азкIкIра гIацIцIыз дзапш уысагIвйа?

А. Цекъва Пасарби.

Б. Джьгватан Къали

В. ТхIайцIыхв Бемырза

Г. ЧквтIу Микаэль.

9. Абаза литература апны йапхъахауата роман згIвыз дзапш гIвгIвыйа?

А. Цекъва Паксарби.

Б. Джыр ХIамид

В. Тобыль ИсмагIиль

Г. Уаз НыхIв

10. «Абазаква» – хIва йзхьзу хIреспублика апны йапхъахауа амонография згIвыда?

А. ХIвран ШахIымби

Б. Къвныжв Льольа.

В. ТхIайцIыхв Михаил

Г. Кълыч Рауф

**КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ**

**по дисциплине «Кабардино-черкесский язык»**

1. *Адыгэбзэ алфавитыр мэхъу:*

А. 56 -рэ

Б. 57 –рэ

В. 59 –рэ

Г. 60

2*. Псалъэм и тхыкIэр тэмэмщ:*

А.зэкIэлъхьэужьу

Б. зэкIэлъыхьэужьу

В. зэкIэлъхьэужьыу

3. *Сатырым къыщыхьа псалъэхэр нэгъуэщIыбзэм щыщу адыгэбзэм* *къыщагъэсэбэп*:

А. бжьыхьэ, щIымахуэ, нартыху

Б. бжей, пхъэгулъей, пыжьей

В. адакъэ, ауан, зэман

Г. хьэ, ху, хуэмыху

4. *Союзыншэ псалъэуха зэхэлъым хэт псалъэуха къызэрык1уэхэм я кум точкит1 ягъэув:*

А. ахэр зэк1элъызыхь союзк1э зэк1элъык1уэмэ

Б. зы псалъухам къи1уатэр адрейм къи1уатэм мыхьэнэк1э пэщ1эуэмэ

В. ет1уанэ псалъэухам къи1уатэр къыщыхъу зэманыр е къэхъунк1э щ1эхъур (условиер) япэ псалъэухам къигъэлъагъуэмэ

Г. япэ псалъэухам къи1уатэ 1уэхугъуэм и щхьэусыгъуэр ет1уанэ псалъэухам къызэпкърихыу, ар игъэтэмэму щытмэ

5. *Псалъэ зэпхахэм я кум зегъэк1уэныгъэ зэпхык1э дэлъщ*:

А. ф1ыуэ йоджэ пщ1ащэ

Б. псынщ1эу къэгъэзэжын

В. пщ1ащэ гъуэлэжахэр

Г. губгъуэр щ1эгъэнащ

6. *Сатырым къыщыхьа плъыфэц1эхэм псоми я кум точкэхэм я п1эк1э екъуа ц1ык1у дэтщ:*

А. 1эф1е…лъэф1ей, мык1уэ…мытэ, нэф1э…гуф1э, тэрэ…фарэ

Б. мыжь…мыщ1э, плъыжь…ф1ыц1афэ, инрэ…ину, 1эф1…мы1эф1

В. бгъузэ…к1ыхь, 1э…гуахъуэ, 1эпыдз…лъэпыдз, мыф1…мы1ей

7. *Псалъэухам нагъыщэхэр тэмэму щыгъэувакъым:*

А. Япэхэми хуэдэу гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэм бэм псори хуагъэхьэзырат – фIэбдз, вабдзэ, бемо, лIакъуэлIэш, бжьы, дыжьыныгъуэхэм цIыху яIэщи я пхъэIэщэ зэщIащIэжыф.(М.С.).

Б. Хъурымэжьэрымэр къуажэм дэтщ: унэгуащэхэр я шхынщIафэкIэ зэпоуэ, тхъурыжь, ху мэжаджэ, лы гъэжьа, джэш лыбжьэ яупщэфI. (М.С.).

В. АдэкIэ лэжьыгъэщ, губгъуэ лэжьыгъэ хьэлъэщ щыIэнур. (М.С.).

8. *Псалъэр псалъэ къэзыгъэхъу префиксу, лъабжьэу, псалъэ къэзыгъэхъу суффиксу, зэзыпх Iыхьэу, псалъэ зэхъуэкIа зэрыхъу суффиксу зэхэтщ:*

А. седжащ

Б. щIэувакъым

В. хуабэмкIэ

Г. тек1ухьын

9.***Уи фIэщ зэрыхъун, мис а уадэшхуэмкIэ дыдыр мастэнэбдз псыгъуабзэм хуэдэу имыупэпцIтэм! (Н.З.).***

*Псалъэухам хэм плъыфэцIэм и морфологическэ щытыкIэр тэмэму къэгъэлъэгъуащ:*

А. мастэнэбдз **псыгъуабзэм** – плъ., п.ф. – псыгъуабзэ, щыт. къэз., егъэл. ст., белдж. скл., эрг.п., з.бж., сыт хуэдэм? упщIэр зыхуэувщ, опр. псалъэухам хоувэ.

Б. мастэнэбдз **псыгъуабзэм** – плъ., п.ф. – псыгъуабзэ, щыт. къэз., зэгъ.ст., белдж. скл., эрг.п., з.бж., сыт хуэдэм? упщIэр зыхуэувщ, опр. псалъэухам хоувэ.

В. мастэнэбдз **псыгъуабзэм** – плъ., п.ф. – псыгъуабзэ, зыщ. къэз., белдж. скл.. эрг.п., з.бж., сытым хуэдэм? упщIэр зыхуэувщ, опр. псалъэухам хоувэ.

10**. Гупсыси псалъэ, зыплъыхьи тIыс.** *Псалъэухар и лIэужьыгъуэкIэ:*

А. щхьэ белджылы зиIэ псалъэухащ

Б. щхьэ мыбелджылы зиIэ псалъэухащ

В. щхьэ зимыIэ псалъэухащ

Г. цIэиIуэ псалъэухащ

11***. И нэхъ гуак1уэ пхуэмыгъуэту вагъуэ дахэм ар пэпщ1ынщ. (К1. А.)***

*Псалъэухам хэт деепричастиер итщ:*

А. япэ щхьэм, закъуэ бжыгъэм, блэк1а зэманым

Б. ет1уанэ щхьэм, куэд бжыгъэм, къэк1уэну зэманым

В. ет1уанэ щхьэм, закъуэ бжыгъэм, ит зэманым

*12. Щытык1э къэзыгъэлъагъуэ плъыфэц1эхэмрэ зыщыщ къэзыгъэлъагъуэ плъыфэц1эхэмрэ зэщхьэщок1:*

А. падежк1э зэрызахъуэжымк1э

Б. бжыгъэк1э зэрызахъуэжымк1э

В. зэлъытэныгъэ степенхэр я1эн// ямы1энк1э

13 *.Обстоятельствэ псалъэуха гуэдзэм:*

А. псалъэуха пажэм и пкъыгъуэ гуэрым къыжиIэм щIегъу

Б. псалъэуха пажэм и сказуемэ цIэпапщIэу щытыр зэпкърех

В. псалъэуха пажэр (абы хэт щыIэцэр) егъэбелджылы

Г. псалъэуха пажэм къиIуатэр къыщыхъу зэман, щIыпIэ, къэхъукIэхэр къегъэлъагъуэ

14. *Жы1эгъуэм щыуагъэ хэлъщ:*

А. мазэгъуэ – псалъэр суффикск1э къэхъуащ

Б. къэпсэлъыгъуаф1э – псалъэр префиксрэ суффиксрэк1э къэхъуащ

В. блэжьащ – псалъэр суффикск1э къэхъуащ

Г. солажьэ – псалъэр префикск1э зэхъуэк1ащ

15*. Жы1эгъуэр тэмэмкъым:*

А. Зэрызэк1элъык1уэ бжыгъэц1эхэр падежк1э зэхъуэк1а мэхъу

Б. Я мыхьэнэ, я къэхъук1э ик1и я къэгъэсэбэпык1э елъытак1э бжыгъэц1эхэр л1эужьыгъуитхуу гуэшащ

В. Бжыгъэц1эм и пэщ1эдзэ теплъэр мыбелджылы склоненэ, именительнэ падежым итщ

*16. Дополненэмрэ сказуемэмрэ яку дэлъ зэпхыкIэр:*

А.сочинительнэщ

Б. подчинительнэщ

В.сочинительнэрэ подчинительнэрэщ

Г. нэгъуэщI зэпхыкIэ щхьэхуэщ

17. *Сатырым къыщыхьа псалъэ гупым псоми макъ п1ыт1а хэтщ:*

А. бзэгупэ, плъыжь, къазыхъуэ, нахътэ

Б. абгъуэ, къуак1эбгык1э, тенджыз, 1уэху

В. щ1агъыбзэ, 1ыхьлы, къуажэ, тек1уэныгъэ

18. *Приложенэ зызыубгъуар псалъэухам хоувэр:*

А. пкъыгъуэ нэхъыщхьитIым языхэзу

Б. определенэу

В. дополненэу

Г. обстоятельствэу

19*. Бзэм нэхъапэ къыхэхъук1а макъзешэхэщ:*

А. и, е

Б. у, о

В. ы, э

Г. e, у

20*. Псалъэухар зэхэлъ – зэпхащ:*

А. Мащ1э – мащ1эурэ 1эхъушэхэр мэтк1у, ауэ Аслъэн лъэщу бакъуэурэ уэрамымк1э док1уей. (Т.Хь).

Б. Нартыху бзийр къызэтрадзыурэ щ1алэхэм лъэныкъуэк1э ягъэт1ылъащ, ик1и пхъэбгъу курых упсахэр къыщ1эщыжащ.

В. Вагъуэхэр зэхьэзэхуэу иджыри зэщ1эпщ1ыпщ1эрт, ауэ къуэк1ып1эмк1э хэпщ1ык1ыу дунейр нэху хъуат. (Къ.Хь.).

Г. Къалэр гъунэгъуми, Астемыр куэдрэ къак1уэу и хабзэтэкъым, ноби кърамыджатэмэ, лъапэ къыдихьэнутэкъым. (К1.А.).

**Контрольные вопросы**

**по дисциплине «Черкесская литература»**

1. **1уэры1уатэм и жанрхэм хэткъым:**

А.Таурыхъхэр. В. Псалъэжьхэр.

Б. Поэмэхэр. Д. Псалъэ хъуэрхэр.

1. **IуэрыIуатэр лъэпкъыгъуэу зэщхьэщокI:**

А.Эпос В.Драмэ

Б.Лирикэ Г.Роман

1. **«ЩIымахуэ жэщ», «Нэху», «Аузым и уэрэд» тхыгъэхэр зэрытха жанрыр:**

А.Поэмэщ В.Усэщ

Б.Балладэщ Г.Рассказщ

4.**Усэм пыщIауэ ядж художественно-изобразительнэ Iэмалхэм хэткъым:**

А.Эпитетхэр В.Ямб

Б.Метафорэхэр Г.Къэгъэпсэуныгъэхэр

5….Иджырей сабийхэр сыт щыгъуи зыхэт еджэн, гъэсэн Iуэхухэр дэ абы щыгъуэ диIакъым. Абы щыгъуэ сабийхэр зи яужь иту щытар уэрамым е пщIантIэм щыджэгунырт. Ауэ сэ уэрам техьэным, си ныбжьэгъу щIалэ цIыкIухэм садэджэгуным сыпагъэкIауэ щытащ…

**Пычыгъуэр зыщыщ тхыгъэр, зытхар:**

А.КIэрашэ Т. «ГъащIэм и дерс»

Б.ГъукIэлI И. «Къарэлъэпсыгъуэ»

В.Брат Хь. «Гугъэр адэжь щIэинщ»

Г.Ахъмэт М. «Куэш-Хьэблэ»

6.**Мы къэкIуэну усэ сатырхэм хэт тропыр**:

А.Антитезэ В.Параллелизм

Б.Гиперболэ Г.Инверсие

7.Си ныбжьэгъур апхуэдизу дэзыхьэха **нэ фIыцIэ мычэму къигуфIыкIитIыр нэбжьыц фIыцIэ кIыхьхэм къахэплъырт, абы и гущIыIум набдзэ фIыцIэ къурашэхэр телът.** (Уэхъутэ М. «Дыркъуэ зытелъ бзылъхугъэ»)

**Литературэм и теорием щыщу пычыгъуэм тхакIуэм къыщигъэсэбэпащ;**

А.Описание В.Перифраз

Б.Гротеск Г.Литературнэ портрет

8.ГъащIэ псынащхьэ къабзабзэм

ХуэкIуэхэу гъуэгу дытехьам

Сыхуейщ сэ къытхэмыкIыну

А тыгъэ лъапIэр къэзымыхьа

**Усэ едзыгъуэр зытхар, къызыхэхар:**

А.КIуащ Б. «Си лъахэр» В.Хьэкъун И. «Кавказ»

Б.Хьэнфэн А. «ЦIыхугъэ» Г.Бемырзэ М. «Адэ»

9. **«Уафэгъуагъуэ макъ» Аджыкъу-Джэрий (Лохвицкий М.Ю.) и тхыгъэр зэрытха жанрыр:**

А.Роман В.Рассказ

Б.Новеллэ Г.Повесть

10. Гъатхэр къэсым мэткIур уэсыр

ЩхъуантIэ мэхъу дунейр,

Мы си щхьэфэм къыхэкI уэсыр

МыткIущ, мыкIуэдщ, бзаджейр

**Усэм и гъэпсыкIэр:**

А.Ямб В.Хорей

Б.Дактиль Г.Анапест

1. **16-нэ лIэщIыгъуэм псэуа адыгэпщым теухуа тхыгъэр:**

А. «Къунчыкъуэ и теуэ»

Б. «Шэрджэс хъыбархэр»

В. «Инал и лIыхъужьыгъэм и хъыбар»

Г. «ХьэжытIэгъуей ауз»

1. Уэ, Хыжь, иджы мы хакIуэр зэрытIэщIэкIым хуэдэу, пцIы хэмылъу, мы хэкур къэхъеинущ. Къызэрыхъеим хуэдэу, мы дунеим тетым щыщу сыт хуэдизу дылъэщми, сыт хуэдэ лIыгъэ тхэмылъми, дикIуэдэнущ мы хэкум, мыращ зэрыщытыр, драгъэкIынукъым.

**Мы псалъэхэр нарт лIыхъужьхэм ящыщу жызыIар:**

А.Бэдынокъуэ В.Сосрыкъуэ

Б.Ашэмэз Г.Батэрэз

1. **Хьэнфэн А. и усэхэм хэткъым:**

А.«Лацэ» В. «Си Хэку»

Б. «ЩIы-анэ» Г. «ЦIыхугъэ»

1. **Сэтэней нарт эпосым къызэрыхэщ щIыкIэр:**

А.АкъылыфIэу В.БзаджащIэу

Б.Фэншэу Г.Фыгъуэнэду

1. **19-нэ лIэщIыгъуэм псэуащ:**

А.Къаз-Джэрий В.ДыщэкI М.

Б.ЩоджэнцIыкIу А. Г.КIыщокъуэ А.

**16.Адыгэ джэгуакIуэшхуэ Абазэ Къамбот къалъхуащ:**

А.Старэ Шэрэдж къуажэм В.ХьэтIохъущыкъуей къуажэм

Б.Ботэщей къуажэм Г.Зеикъуэ къуажэм

1. **Адыгэ литературэм и жанрхэм хыхьэкъым:**

А.Усэ В.Роман

Б.ПсынщIэрыпсалъэхэр Г.Рассказ

1. **Жэмзар, Аюб, Къэралбий сымэ зыхэт тхыгъэр, зытхар:**

А.Хъупсырокъуэ Хъ. «Имыхабзэу щыуат»

Б.Хьэкъун И. «Бзылъхугъэ шу щэху»

В.Брат Хь. «Замир»

Г.Уэхъутэ А. «Асият и мывэ»

**19. Адыгэ IуэрыIуатэм и тхыгъэ нэхъ иныр:**

А.Хъыбарыжьхэр В.Нарт эпосыр

Б.Таурыхъхэр Г.Псысэхэр

**20.** **Литературэм и теориеу пьесэм пыщIауэ яджкъым:**

А.Диалог В.Монолог

Б.Ремаркэ Г.Эссе