Тақырып: Батыс мұнайлы өлке. Есімдік

Пән: кәсіби қазақ тілі

2курс

ТХНГ-218

Мерзімі: 18.03.20ж

**Батыс Қазақстан құрамына** [Батыс Қазақстан](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B), [Атырау](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B), [Маңғыстау](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83) және [Ақтөбе](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B) облыстары кіреді. Бұл аймақ Республиканың ең шалғай батысы мен оңтүстік батысында орналасқан. Оның аумағы солтүстіктен оңтүстікке 1200 км-ге дейін, ал батыстан шығысқа 1300 км-ге дейін созылады. Ақтөбе Облысы Қазақстанның ең маңызды өнеркәсіп ауданы болып табылады. Оның көлемі шамамен 300 мың шаршы км. Ақтөбе облысы солтүстігінде Ресеймен, оңтүстігінде Өзбекстанмен шекараласады. Бұл аймақ шығыс пен батыста әр жағынан үш облыспен шектеседі. Шығыс жағында – Қостанай, Қарағанды және Қызылорда облыстары. Батысында - Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстары. Атырау облысы 400 метрлі жыраларға және диаметрі 2 метр болатын аппақ, домаланған тастарға толы. Бұл жерлерді көне заманғы мұхит түбінен қалған әктасты қыраттар құрайды. Каспий және Арал теңіздері осы мұхиттың қалдықтары. Шөлді жазық дала Урал өзенімен (қазақша - Жайық) тоғысады да, кейбір жерлер Флорида саз батпақтарын еске түсіреді. Бұл шынымен де су құстарына жұмақ жер болып табылады. Бұл жерлерде тек ауалық жастықшалы қайықтардың жүруі рұқсат етілген. Аққу, үйрек және қаздар тобы туристердің үстінен ұшып өткенде, олардың көптігі әркімді таң қалдырады. Қазына түбегі... Осылай адамдар қазақстанның ең бай жерлерінің бірі – Маңғыстауды атайды. Бұл мекен мұнайға, газға, құрылыс материалдарына және минералдарға өте бай. Қазіргі уақытта мәдени мұраларға бай Маңғыстау туризм және демалыс мекені болып есептелінеді.

***Тапсырма***

1. Мәтін бойынша 5 сұрақ құрастыру
2. Сұрақтарға жауап беру.
3. Қосымша тақырыпқа кесте жасау.

**Батыс Қазақстан аймағы** — [Орталық](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) пен [Оңтүстік Қазақстан](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) және [Орта Азия мемлекеттерінің](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F) қақпасы болып табылады. Ол республиканың солтүстік-батысында орналасқан. Бай табиғи ресурстар, қолайлы географиялық мекен, [Ресей](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9) қалалары мен өзге мемлекеттер арасындағы дамыған экономикалық байланыстар сыртқы экономикалық ынтымақтастықтың дамуына көп септігін тигізеді.

**Батыс Қазақстан құрамына** [Батыс Қазақстан](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B), [Атырау](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B), [Маңғыстау](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83) және [Ақтөбе](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B) облыстары кіреді. Бұл аймақ Республиканың ең шалғай батысы мен оңтүстік батысында орналасқан. Оның аумағы солтүстіктен оңтүстікке 1200 км-ге дейін, ал батыстан шығысқа 1300 км-ге дейін созылады.

**Үлкен өзендер** – [Жайық](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D2%9B) пен [Ембі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%96). **Үлкен көлдер** – [Индер](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80), [Аралсор](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BE%D1%80), [Қамыс-Самарские](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1). [Каспий теңізі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96) бұл аймақта ең маңызды рөл атқарады. Мұнай шығару 100 жылдан бері дамып келеді. Атырау қара уылдырықты дайындау және сақтау орталығы болып табылады. Бұл жердің климаты - қатаң континенталды, құрғақ.

2000 жыл бойы [Ұлы Жібек Жолы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%96%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%96%D0%BE%D0%BB%D1%8B) бүкіл Маңғыстау аймағынан өткен. Қазіргі таңда бұл жол туристердің қызығушылығын туғызуда. Әдемі табиғат көріністері пен Үстірт қорығының әр түрлі жануарлары, Маңғыстау жеріндегі көптеген ерекше тарихи және мәдени ескерткіштер, Каспий жағалауының көркем көріністері туристердің айрықша қызығушылығын туғызатыны сөзсіз.

Ақтөбе Облысы Қазақстанның ең маңызды өнеркәсіп ауданы болып табылады. Оның көлемі шамамен 300 мың шаршы км. Ақтөбе облысы солтүстігінде Ресеймен, оңтүстігінде Өзбекстанмен шекараласады. Бұл аймақ шығыс пен батыста әр жағынан үш облыспен шектеседі. Шығыс жағында – Қостанай, Қарағанды және Қызылорда облыстары. Батысында - Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстары.

Атырау облысы 400 метрлі жыраларға және диаметрі 2 метр болатын аппақ, домаланған тастарға толы. Бұл жерлерді көне заманғы мұхит түбінен қалған әктасты қыраттар құрайды. Каспий және Арал теңіздері осы мұхиттың қалдықтары. Шөлді жазық дала Урал өзенімен (қазақша - Жайық) тоғысады да, кейбір жерлер Флорида саз батпақтарын еске түсіреді. Бұл шынымен де су құстарына жұмақ жер болып табылады. Бұл жерлерде тек ауалық жастықшалы қайықтардың жүруі рұқсат етілген. Аққу, үйрек және қаздар тобы туристердің үстінен ұшып өткенде, олардың көптігі әркімді таң қалдырады.

Қазына түбегі... Осылай адамдар қазақстанның ең бай жерлерінің бірі – Маңғыстауды атайды. Бұл мекен мұнайға, газға, құрылыс материалдарына және минералдарға өте бай. Қ

**Есімдік (тест сұрақтары)**

1.Есімдік мағынасына қарай нешеге бөлінеді?

А)2 б)3 с)4 д)6 е)7

2.Жіктеу есімдігі қатысқан сөйлемді табыңыз.

А)Ағам уақытты үнемді қолданады.

Б)Марат демалыс күні ешқайда бармайды.

С)Атам бізге алма жіберіпті.

Д)Бірнеше оқушы кешігіп келді.

Е) «Көксерек»әңгімесін кім жазды?

3. Сұрау есімдігінің тәуелденген түрін табыңыз.

А) нешеуі б) кімдер с)қайдан д) барлығы е) кімдікі

4. Берілген есімдіктердің қайсысы зат есімнің орнына жүреді?

А)әлдекім б)әрбір с)әрқашан д)ешқандай е)кейбір

5. Шығыс септігінде тұрған сілтеу есімдігін табыңыз

А)бұнда б) сенен с)бұнысы д) кімнен е) содан

6.Жақтық ұғымға қатысты есімдіктің түрін табыңыз

А) сұрау есімдігі б) сілтеу есімдігі с)жіктеу есімдігі д)өздік есімдігі е)жалпылау есімдігі

7.Сын есімнің орнына жұмсалатын есімдікті табыңыз.

А)әрбір б) әлдеқашан с) біреу д)әркім е) әлдене

8.Септелген сұрау есімдігін табыңыз

А) менің б) кімі с)неде д(соған е) бәріміз

9. «Әлдене»сөзі қай есімдік?

А) жіктеу есімдігі б) сілтеу есімдігі с) сұрау есімдігі д) белгісіздік есімдігі е) болымсыздық есімдігі

10. «Еш»сөзі қай еімдік түріне жатады?

А) сілтеу есімдігі б) сұрау есімдігі с) жіктеу есімдігі д) болымсыздық есімдігі е) белгісіздік есімдігі

11. Қате жазылған сөзді табыңыз

А) әрқашан б) әлдебіреу с) әлдене д)бірнәрсе е) әрқалай

12. «Әлде, әр,кей, қай»сөздері есімдіктің қай түріне қатысты?

А)белгісіздік б) болымсыздық с)сілтеу д) өздік е) еліктеу сөз

13.Сөйлемдегі есімдіктің түрлерін табыңыз. Бәрібір саған оны бермеймін.

А)жіктеу,сілтеу б)сұрау,өздік с)болымсыздық,сұрау д)белгісіздік,сілтеу е)жалпылау,сілтеу

14.Жалпылау, жинақтау мағыналарын білдіретін есімдіктерді табыңыз

А)сен,сіз б) біреу, әркім с) мына, ана д) ешкім, дәнеңе е) түгел, тегіс

15. Есімдікті табыңыз

А)Асанды қашан көрсең, көңілді жүреді.

Б)Түркі тілдерінің түбі бір.

С)Менсінбеу- тәкаппарлықтың белгісі

Д) Ештен кеш жақсы.

Е) Бүгін айт мейрамы.

16.Бірыңғай болымсыздық есімдіктің қатарын табыңыз.

А)мен, қашан,өзім б)ешкім,біреу, міне с) ештеңе, дәнеме, ешбір

Д)кейбіреу, біраз, өздерің

Е)түгел,тегіс, жалпы

17.Сөйлемде қанша есімдік бар? Мұның бәрін сағанөзім-ақ айтып беремін.

А)1 б)2 с)3 д)4 Е)5

18.Жалпылау есімдігі қатысып тұрған сөйлемді табыңыз.

А)Түгел сөздің түбі бір, түп атасы- Майқы би.

Б)Өз үйім-өлең төсегім.

С)Ешкім сөзіме көнбеді.

Д) Оспан осыны көргеннен-ақ Сымағұлдың қасынан кете алмады.

Е) Көшеде ешбір дыбыс жоқ.

19.Күрделі есімдік қатысып тұрған сөйлемді табыңыз.

А)Панасыз балалар үйін қазына түгел өз мойнына алды.

Б)Біріңді қазақ, біріңді дос, көрмесең естің бәрі бос.

С)Әрбір қайратсыз қорқақ, мақтаншақ келеді.

Д)Қорқақ өзінің көлеңкесінен де қорқады.

Е)Мына құла аттың жалының төгілуін-ай!

20.Жіктелген есімдікті табыңыз.

А)Сен кімсің? Б)Оның аты кім? С)Менің оным дұрыс болмады. Д)Мыналар қайда? Е) Сен келемісің?

21. Қай есімдік затты, сан-мөлшерді, сындық белгіні тұспалдап көрсетеді?

А)жіктеу б)сілтеу с)болымсыздық д)белгісіздік е)жалпылау

22.Бірыңғай болымсыздық есімдіктің қатарын табыңыз.

А)мен, қашан, өзім б) ешкім, біреу, міне с)ештеңе, дәнеме, ешбір д) кейбіреу,біраз, өздерің е)түгел, тегіс, жалпы

23. Меңзеу, нұсқау, көрсету мағыналарын білдіретін есімдіктің түрін табыңыз.

А) жіктеу б)сілтеу с) сұрау д) болымсыздық е)белгісіздік

24.Жауап алу мақсатымен сұрау мағынасында қойылған сұрақтар есімдіктің қай түрі болып табылады?

А) жіктеу б)сілтеу с)сұрау д) өздік е)жалпылау

25. «Өз баласы, өз ісім, өз жұмыстарың»деген тіркестердегі есімдіктің түрің табыңыз.

А)белгісіздік б)болымсыздық с)сілтеу д)өздік е)еліктеу сөз

***manabaeva\_saule@mail.ru***