**Ҷамъбасти баҳогузорӣ аз фанни«География» барои чоряки 1 синфи 8**

**Нусқаи 1**

**1.** Кӯҳҳо вобаста ба синну сол хелҳои онро аниқ кунед

А)кӯҳна, нав

В) устюрт, куҳ

С) пастӣ, устюрт

D) баландӣ, пастӣ

Е) ҳамворӣ, пастӣ [1]

**2.** Ҷисмҳои куҳии магматикиро аниқ кунед.

А) гнейс

В) мармар

С) кварц

D) оҳаксанг

Е) гранит [1]



**3.** Матни додашударо хонед.

(а)Дар асосӣ ин матни додашуда соҳаҳои илми географияро бо график нишон диҳед.

(b) Аз рӯи матн ҷои соҳаҳои омӯзиши илмро аниқ кунед\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

География яке аз илмҳои қадимтарин аст. Вай шароити табиии тамоми Замин ва кисмҳои алохидаи он, иктисодиёт ва ҳаёти чамъиятии одамони онро меомузад. География асосан ба географияи табиӣ ва географияи иктисодӣ таксим мешавад. Географияи табиӣ (юн. physis — табиат) конуниятхои пахншавии ҷисмҳо ва ҳодисаҳои табииро дар сатхи Замин меомузад. Мақсади ин бахши география муайян кардани робитаи мутақобилаи ҷисмҳои таркибии табиат (рельеф, обу ҳаво, обҳои рўизаминӣ, хок, наботот ва ҳайвонот) ва таъсири онҳо ба ҳамдигар буда, дар асоси ин тақсимоти дифференсиалии онҳо дар ҳудуд мебошад. Географияи иқтисодӣ (юнони экономика - идоракунии итисодӣ) саноат, кишоварзӣ, таҳҷизоти нақлиёт ва алоқа, тақсимоти аҳолӣ дар ҳудудро баррасӣ намуда, шароити табиӣ ва захираҳои табииро аз нуқтаи назари иқтисодӣ баҳо медиҳад.

**4.** Аз рӯи расми додашуда хелҳои омӯзиши географияро муайян кунед.

Расми 1 Расми 2 Расми 3

Расми 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

Расми 2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

Расми 3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

**5.**  Харитаи сейсмикӣ ва тектоникии Қазоқистонро истифода бурда:

(а) Платформаи Европаи Шарқӣ дар кадом тарафи давлатамон буданашро аниқ кунед. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[1]

(b) Плитаи Сибири Ғарбӣ дар кадом тарафи мамлакатамон буданашро аниқ кунед. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[1]

(с) Дар қисми давлатамон қувваи заминҷунбӣ то 9 бал ба амл меояд аниқ кунед. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[1]

**6.** Дар харитаи контурӣ нишон диҳед.



(a) Қуллаи баланди дунёро. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

(b) Нуқтаи аз ҳама пасттарини дунёро. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

(c) Кули аз ҳама калони дунёро. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

**7.**Аз рӯи картосхемаи сайёҳати Ф. Магелан таҳлил кунед



(a) Мақсади асосии сайёҳати Ф.Магеланро нависед. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

(b)Ба кадом тараф экспидитсия кардани Ф.Магеланро аниқ кунед. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

(c) Сабаби уқёнуси Ором гуфтани Ф.Магелан .................................................................................................................................................. [1]

(d)Бо мувофақият тамом шудани сайёҳати Ф.Магелан.................................................................................................................................. [1]

(e)Сабаби ба сайёҳат рафтани Ф.Магелан. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

(f) Аҳамияти сайёҳати Ф.Магеланро нависед. ........................................................... [1]

**8**. Релефи замини ҷои маҳалро гирифта аз рӯи наҳшаи дода шуда муҳокима кунед.

(a) Хелҳои релефро нависед. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

(b) Хелҳои пешрафти хоҷагидориро аниқ кунед.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

(c) Навъи хоҷагии ёрирасони ташкилшударо нависед.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(d) Ба пешрафти соҳаҳои хоҷагидорӣ шароити мусоид ва номусоид баҳо диҳед.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [2]

(е) Хулоса бароред. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

**Нақшаи баҳогузорӣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ҷавоб** | **Балл** | **Ахбори иловагӣ** |
| 1 | Нав ва кӯҳна | 1 |  |
| 2 | d. гранит | 1 |  |
| 3 | 1. География   табиӣ иқтисодӣ   1. Географияи табиӣ (юнонӣ физис – табиат) паҳншавии қонуниятҳои табиат ва ҷисмҳо, ҳодисаҳои рӯи заминро меомӯзад.   Географияи иқтисодӣ (юнонӣ эконом - идоракунии иқтисодӣ) саноат, кишоварзӣ, таҳҷизоти нақлиёт ва алоқа, тақсимоти аҳолӣ дар ҳудуди онро баррасӣ намуда, шароити табиӣ ва сарватҳои табииро аз нуқтаи назари иқтисодӣ баҳо медиҳад. | 1  1 |  |
| 4 | 1. Омӯзиши кайҳонӣ  2. Омӯзиши ахбороти географӣ (ОАГ)  3. Саҳроӣ (сайёҳатчиҳо) | 1  1  1 |  |
| 5 | a.Дар Шарқии давлатамон  b.Дар Шимолии давлатамон  c.Дар Ҷанубии давлатамон | 1  1  1 |  |
| 6 | Дар харитаи контурӣ ишора мекунад:  a. ҚуллаиДжомолунгма  b. Баҳри Мурда  c. Баҳри Каспий | 1  1  1 |  |
| 7 | a. Бо роҳи Ғарб ба Ҳиндустон роҳ кушодан  b. Аз Ғарбии Африка шино карда бо уқёнуси Атлантик Шарқии Америкаи Ҷанубӣ расид ва боз гирд гашта омад  c. Дар вақти шино кардан ором будаастТынық мұхитында жүзіп өткенде тыныш болған  d. Аввалин шуда курраи заминро Ф.Магеллан давр зада ва ягона будани уқёнусро исбот кардааст  e. Ҷазираи Моллук ба Португагалия не, шоҳи Испания буданаш лозим  f. Аввалин шуда курраи заминро давр заддаст | 1  1  1  1  1  1 |  |
| 8 | Хелҳои релефи замин  РЖер бедерінің түрін анықтайды  Басым шаруашылық түрін атайды  Қосалқы шаруашылық түрін жазады  Шаруашылықты дамытуға жер бедерінің қолайлы жағын бағалайды  Шаруашылықты дамытуға жер бедерінің қолайсыз жағын бағалайды  Қорытынды жасайды | 1  1  1  1  1  1 | Өз аймағының жер бедерінің бір түрін таңдайды |
|  | **Жалпы балл** | **25** |  |