**Сабақтың тақырыбы:**

**Туған өлкенің тұлғалары: «Отан үшін от кешкендер»
Қыстырма сөздер. ( В1)**

Бүгінгі сабақта біз Ұлы Отан Соғысына қатысқан жерлестеріміз туралы мәлімет аламыз.

**Жаңа сөздермен танысыңыз:**

Ерлік-героизм

Майдан-фронт

Азат ету-освобождения

Үлес-вклад

Кеңес Одағының батыры-Герой Советского Союза

Жарлық-Указ

Ұлы Отан Соғысы-Великая Отечественная Война

Шайқас-битва

Ұрыс-бой

Кеуде-грудь

Атқыш-стрелок

Қылта-узкое место,перешеек

Шешім-решение

**Мәтіндермен танысыңыз:**

**Леонид Игнатьевич Беда**

**(1920-1976)**

Қостанай обл. Ленин ауд. (қазіргі Ұзынкөл ауд.) Ново-Покровка ауылында дүниеге келген. Орал мұғалімдер институтын және аэроклубты (1940 ж.) бір мезгілде аяқтап шықты. 1940 ж. тамызында Орынбор авиация училищесіне түсіп, оны бітіргеннен кейін 1942 ж. тамызында майданға жіберілді. Кеңестік Белоруссия мен Кенигсбергті азат етуге елеулі үлес қосып, Сталинградтық 75 гвардиялық авиациялық атқыштар полкінің құрамында соғысты. Соғыста көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін Леонид Игнатьевичке КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының 1944 ж. 26 қазандағы Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры атағы берілді және 1945 ж. 29 маусымында ол бұл атаққа екінші мәрте ие болды.

 Қостанайдың және Гродненский облысының Лида қаласының көшелеріне, Минск қаласындағы даңғылға, Харьков қаласындағы мектепке батырдың есімі берілген.

**Баймағамбетов Сұлтан Біржанұлы**

1920 жылы [Қостанай](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9) облысы, [Әулиекөл](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D3%A9%D0%BB) ауданы, [Қояндыағаш](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1) ауылында дүниеге келген. [Кеңес](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81) Одағының Батыры. 1940 жылы әскер қатарына алынып, 1941 жылдың маусым айынан бастап [Ұлы Отан соғысына](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%8B%22%20%5Co%20%22%D2%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%8B) қатынасты. Алдымен мергендер ротасында, кейіннен [пулеметші](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82)лер бөлімшесінде қызмет етті. [Ленинград](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%20%5Co%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4) түбіндегі ұрыстарда 50-ден астам дұшпанның көзін жойды. 4 рет жараланған. 1943 жылғы шілдедегі Ленинградты «Үлкен жермен» байланыстырып тұрған қылтаны кеңейту үшін жүргізілген ұрыстарда [Баймағамбетов](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1) [Ленинград](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4) майданының 67-армиясы, 43-атқыштар [дивизия](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F)сына қарасты, 147-атқыштар полкінде пулемет бөлімшесінің командирі болды. 1943 жылы 25 шілде күні болған шайқаста жау дзотын кеудесімен жауып, ерлікпен қаза тапты. [КСРО](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A1%D0%A0%D0%9E%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%A1%D0%A0%D0%9E) Жоғары Кеңесі Президиумының шешімімен Баймағамбетовке [Кеңес Одағының Батыры](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81%20%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B) атағы берілді (21.2.1944). [Қостанай](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%22%20%5Co%20%22%D2%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9) қаласы мен Әулиекөл кентіндегі екі көшеге [Баймағамбетов](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1) есімі берілді. [Қояндыағаш](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1" \o "Қояндыағаш (әлі жазылмаған)) ауданында батырға ескерткіш орнатылған.

Мәтіндер бойынша кестені толтырыңыз:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аты-жөні, тегі | Өмір сүрген жылдары | Туған жері | Соғысқа қатысуы туралы мәлімет | Кеңес Одағының Батыры атағын алған кезі,ерлігі   |
| Леонид Игнатьевич Беда |  |  |  |  |
| Баймағамбетов Сұлтан Біржанұлы  |  |  |  |  |

Ал бүгінгі сабақтың грамматикалық тақырыбы –«Қыстырма сөздер».

   **Қыстырма сөздер.** Өзі қатысқан сөздерге сөйлеушінің көзқарасын – күмәндылықты,сенетіндікті, өкінішті,ренішті,сондай-ақ,ойдың кімнің тарапынан екендігін – білдіру үшін қолданылады.

Мысалы: Бәсе,солай болады деп айтып едім ғой.Ол,меніңше,тапсырманы орындамай келмейді.Бірінші сөйлемде бәсе сөзі сөйлеушінің ризалығын,екінші сөйлемде меніңше болжамды мағынаны білдіреді.

Қыстырма ретінде жұмсалатын сөздер:

рас – правда, верно
расында, шынында – в самом деле, действительно
әрине – конечно, безусловно
дәл – точно
әлбетте – конечно, несомненно, разумеется
шамасы, мүмкін, шығар, бәлкім, бәлки, ықтимал – вероятно, возможно
сияқты – кажется, как будто
тәрізді – похоже, кажется

Примеры:

Рас, сен менің досымсың. – Правда, ты мой друг.
Әрине, Алма ең жақсы қыз. – Конечно, Алма самая хорошая девушка.
Шамасы, олар үйде жоқ. – Вероятно, их дома нет.
Мүмкін, ол ертең келмейдi. – Возможно, он завтра не придёт.
Бәлкім, саябаққа барармыз? – Может быть, в парк пойдём?
Шынында, қыс биыл қарлы болды. – Действительно, зима в этом году снежной была.

Қыстырма сөздер де сөйлемнің басында,ортасында,аяғында келе береді.Олар басқа сөйлем мүшелерінен үтірмен ажыратылады.

 Тапсырма: Жаңа сөздерді қатыстырып, қыстырма сөздермен алты сөйлем құрастырыңыз.