**8-sinf ona tili**

**4-CHSB**

**I variant**

1.(B – 2). Imloviy jihatdan TO‘G‘RI yozilgan so‘zlarni aniqlang.

A) chorraxa, muallaq, hudhud

B) sellofan, hahachi, burundiq

C) intellekt, muxtasham, taraf

D) gulduros, axyonda, ma’sum

2.(B – 2). Qaysi qatorda ega ham qatnashgan undalmali gap mavjud?
A) Asabga zo‘r bermang, odamlar.

B) Umidaxon, bu kishiga xonalarni ko‘rsating.

C) Yurtim, senga she’r bitdim bu kun.

D) Ko‘ngil, sen bunchalar nega kishanlar birla do‘stlashding?

3.(B – 2). Berilgan so‘zlarni va ularning ma’nolarini o‘zaro moslashtiring.

|  |  |
| --- | --- |
| 1) yonchiq2) hulla3) rovoch4) taxmon | a) tog‘larda yovvoyi holda o‘sadigan, poyasi sersuv, nordon, yeyishli, ko‘p yillik o‘tsimon o‘simlik;b) nozik, nafis mato, shunday matodan tikilgan kiyim;c) to‘n, chakmon va shu kabilarning ichki yon tomoniga tikilgan cho‘ntak;d) uy yoki ayvon devorida sandiq o‘rnatib, ustiga o‘rinko‘rpa yig‘ib qo‘yiladigan tokchasimon maxsus joy. |

1. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

B) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d

C) 1-c, 2-b, 3-a, 4-d

D) 1-d, 2-a, 3-c, 4-b

4.(B – 2). Qaysi gapda fikrni xulosalash ma’nosini ifodalagan kirish so‘z qatnashgan?

A) Albatta, biz musobaqada yaxshi natijalarni qo‘lga kiritamiz.

B) Xullas, qora kunga asrab qo‘ygan bug‘doyimiz ham, jo‘xori ham ko‘p edi.

C) Avvalo, xaloyiq va har tarafdan kelgan kishilar to‘da bo‘lishib, maslahat qildilar.

D) Haqiqatan ham, kun issig‘i yo‘lovchilarni holdan toydirdi.

5.(Q – 2,8). Qaysi qatordagi gapda uyushiq bo‘lak qo‘llanagn?

A) Oq va qora marvarid donachalaridan ajoyib taqinchoq yasashga kirishdi.

B) Dunyoda pok odamlar ko‘paysa, nopok odamlar shunchalik kamayadi.

C) Bu gaplarni unutib yubormaguncha ko‘nglidagi g‘ashlikni ketkiza olmagan edi.

D) Endi ularning xatosi uchun qanchadan qancha insonlar aziyat chekishi zarur.

6.(Q – 2,8). Qaysi qatordagi gapda ajratib ko‘rsatilgan so‘z payt holi vazifasida qo‘llangan?

A) Bu voqea xuddi kechagina bo‘lgandek, ammo ***o‘ylab qarasam*** uch yil o‘tibdi.

B) Majlis boshlanishidan avval ma’ruzani ***yana bir bor*** diqqat bilan o‘qidi.

C) U tog‘asinikida uch yil yurib, keyin hech narsa bo‘lmaganday **uyiga** qaytdi.

D) Xalq uchun o‘z umrini baxshida etgan inson ***hech qachon*** unutilmaydi.

7.(Q – 2,8). Quyida berilgan gapda qo‘llanishi lozim bo‘lgan tinish belgilari to‘g‘ri berilgan javobni aniqlang

Yurtimizdagi barcha soha vakillari shifokorlar o‘qituvchilar iqtisodchilar zukko bilimdaon talabalar saylovda faol ishtirok etishmoqda

A) – , , , , .

B) : , , – , .

C) : , , , , .

D) – , , , .

8.(Q – 2,8). Qaysi qatordagi gapda undalma qo‘llangan?

A) Nechun shu tuproq deb yig‘ladi Furqat?

B) Nechun kerak, rubob, senga shuncha g‘am?

C) Nega chaman istamas yantoq Sahrosidan kelmaydi beri?

D) O‘g‘lim, qo‘zichog‘im, orom olib uxlayapti.

9.(Q – 2,8). Qaysi qotordagi gapda uyushiq ega qo‘llangan?

A) Onamning fikr va mulohazalarini har doim inobatga olaman.

B) Stol ustida akamning daftar-kitoblari, telefoni tartibsiz sochilib yotardi.

C) Maktab hovlisidagi gulzorga atirgul, kartoshkagul, rayhonlar ekdik.

D) Akmal, Sardor, Olimjonlarning fikrini hamma qo‘llab-quvvatladi.

10.(Q – 2,8). Qaysi qatorda to‘ldiruvchi uyushib kelgan gap berilgan?
A) Alimardon ham quvonch, ham zavq bilan unga burilib qaradi.

B) Zorqishloq ko‘chalarida, adir va soylarida ko‘klam namoyishi kezadi.

C) Qo‘ldosh ota ovozni, shovqinni yaxshi anglay olmaydigan bo‘lib qoldi.

D) Yig‘ilishda hech kim: na Sa’dulla, na Akbarali bu haqda gapirmadilar.

11.(Q – 2,8). Qaysi qatordagi gapda to‘ldiruvchi ajratilgan?
A) Biz, yoshlar, yurtimizning qanotimiz, Vatan taraqqiyoti bizga bog‘liq.

B) Bu odam kuladi – shodon va quvnoq.

C) Mashina yo‘lning chetida, shundoqqina choyxona oldida, to‘xtadi.

D) U kitoblar orasidan taxlanib yotgan varaqni, bir paytlar yozgan qaydlarini, topib oldi.

12.(Q – 2,8). Qaysi qatordagi gapda kirish so‘z qo‘llangan?
A) Bu vidolashuv, ayniqsa, Ulug‘bekka qattiq ta’sir qildi.

B) Ko‘pning nazaridan qolma, bolam.

C) Yurtim, dalalaring bebaho, tuprog‘ing tabarruk.

D) Ey bo‘tam, tilingni yomon so‘zlardan saqla!

13.(Q – 2,8). Qaysi qatordagi gapda undalma qo‘llangan?

A) Axir, oriyat o‘zbekning vijdoni emasmi?

B) Yurtim, dalalaring bebaho, tuprog‘ing tabarruk.

C) Ayol kishiga, avvalo, ona deb qarasak, hammasi joy-joyiga tushadi.

D) Komila, nihoyat, tavakkaliga bir qovunni uzdi-da, hidlab olib chiqdi.

14.(Q – 2,8). Qaysi gapda aniqlovchi holga bog‘langan?
A) Salimjon – a’lochi o‘quvchilarimizdan.

B) Ilg‘or ishchilarga mukofotlar topshirildi.

C) Osuda hayotim tinch davom etar.

D) Katta ko‘chada mashinalar tinimsiz vizillaydi.

15.(M – 4). Matn mazmuniga mos TO‘G‘RI shakllantirilgan gapni aniqlang.

 Xotira – idrok etilgan narsa va hodisalarni yoki oʻtmish tajribalarni esda qoldirish va zarur boʻlganda tiklashdan iborat psixik jarayon. U nerv sistemasi xususiyatlaridan biri boʻlib, tashqi olam voqealari va organizm reaksiyalari haqidagi axborotni uzoq saqlash hamda uni ong faoliyatida va xatti-harakat doirasida takroriy qobiliyatida namoyon boʻladi. Individning oʻz tajribasida esda olib qolishi, esda saqlashi va keyinchalik uni yana esga tushirish xotira deb ataladi.

 Xotira haqidagi dastlabki ilmiy qarashlar Sharq mutafakkirlari va yunon faylasuflarida uchraydi. Xususan, Forobiy xotiraga bilishdagi aqliy jarayonning tarkibiy qismi sifatida qarab, xotirani faqat insonga emas, hayvonga ham xos xususiyat ekanini alohida taʼkidlagan.

A) Esda saqlash, qayta yodga tushirish jarayoni xotira deb ataladi va bu jarayon faqat insonlargagina xos emas.

B) Xotira haqidagi ilk tushunchalar qachon paydo bo‘lgani haqida aniq ma’lumotlar mavjud emas.

C) Xotira insonning yosh xususiyatiga bog‘liq jarayon hisoblanadi, shu bois eslab qolish yoshlarda uzoq vaqt davom etadi.

D) Esda saqlab qolish fanda xotira deb nomlanadi, uni qayta yodga tushirish esa butunlay boshqa jarayon hisoblanadi.