**Супориши баҳогузории ҷамъбастӣ аз фанни «География» барои чоряки 1**

**Синфи 8**

**Нусхаи 2**

Вақти иҷро 40 дақ

**Вазифаи 1**

***(Барои ҳар як ҷавоби супориш 1 балл)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Падари илми «География »**  A)Страбон B)Эрaтосфен C) Птоломей  D)Аристотель E)Пифагор  **2. Ба таркиби литосфера дохил мешавад**  А. Ҳамаи сатҳи замин ва қабати болоии мантия  В. Ядрои замин, мантия ва сатҳи замин  С. Тамоми қишри болои, инчунин қишри Замин ва мантия  D. Ядрои замин ва мантия  **3. Хелҳои асосии релефи заминро анҷҳ кунед.** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| А) кӯҳ, ҳамворӣ |  |  |
| В) үстюрт, кӯҳ |  |  |
| С) пастӣ, үстюрт  1] |  |  |
| D) баландӣ, пастӣ |  |  |
| Е) ҳамворӣ, пастӣ | [1] |  |

**4.Ҷисмҳои таҳшиниро муайян кунед.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| А) гнейс |  |  |
| В) мармар |  |  |
| С) кварц |  |  |
| D) оҳаксанг |  |  |
| Е) гранит | [1] |  |

**5. Гранит ба кадом ҷисмҳои кӯҳӣ аст муйян кунед.**

А) ҷисмҳои куҳии таҳшин

В) ҷисмҳои кӯҳии магматикӣ

С) ҷисмҳои кӯҳии метаморфӣ

D) ҷисмҳои кӯҳии химиявӣ

Е) ҷисмҳои кӯҳии табиӣ

6**. Муайян кардани синну сол дар илм**

А) асрӣ, солӣ Д) Муқоисавӣ, абсалютӣ

В) Эраҳо, давраҳо Е) Интуризивӣ, эффузивӣ

[6]

**Вазиваи 2**

Аз харитаи табиии Қазоқистон объектҳои географиро аниқ кунед.



1. Кӯҳҳои шарқиро муайян кунед \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]
2. Қуллаи аз ҳама баланди Қазоқистон аз сатҳи баҳрро аниқ кунед \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]
3. Дарозии аз шимол ба ҷанубро аниқ кунед \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[1]
4. Дарозии сарҳади Қазоқистон дар хушкӣ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

**Вазифаи 3**

Объектҳои географии зеринро аз рӯи баландиашон ба гурӯҳ ҷудо кунед:

* тауларды
* жазықтарды

*Объектҳо*: Анд, Атлас, Аппалач, Кавказ, Амазонка, Алтай, теппаи хурди Қазоқистон, Сирти умумӣ, Урал, Мангистау, Турғай, Саур-Тарбағатай, Турон.*.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *куҳҳо* | | | *ҳамвориҳо* | | |
| Паҳнкуҳҳо | Куҳҳои миёна | Куҳҳои баланд | Устюртҳо | Баландиҳо | Пастиҳо |
|  |  |  |  |  |  |

[6]

**Вазифаи 4**

**Тавсифи дарёи Сирдарёро дар матн хонед. Аз матн аломатҳои сифатӣ ва миқдорӣ интихоб кунед**.

Сирдарьё яке аз калонтарин дарёҳои Осиёи Марказӣ буда аз пуштахои Тиёншони Марказӣ мебарояд. Норин ва Қарадарёро ба сабаби якҷояшавии онҳо Сирдарё меноманд. Ба бахри Арал ҷорӣ мешавад. Дарозии умумии он 2219 км, масоҳати ҳавза 462 ҳазор км2 мебошад. Миёна ва поёноб дар Казокистон; Дарозии дарё дар ҷумҳурӣ 1400 километр, ҳавзаи ҳавза 240 ҳазор км2 мебошад. Дарё дар минтақаи кӯҳистонӣ дар баландии 3300-4400 м аз сатҳи кӯҳ сарчашма мегирад. Дар ҳавза 1713 пирях мавҷуд аст, ки масоҳати умумии онҳо 2208 км2 буда, оби дарёҳоро пурра мекунад. Калонтаринашон дар Казокистон Келес, Куркелес, Арыс ва ғайра мебошанд. Сирдарё асосан аз барф ва як андоза оби пирях ва таҳшин пур аст. Сатҳи он дар моҳи апрел боло меравад ва дар моҳҳои июн-июль ба ҳадди максималӣ мерасад. Онгоҳ об кам мешавад. Дар хавзаи Сир бисьёр каналхои хушки қадима мавчуданд ба монанди Жанадарьё ва Куандарьё; аксарияти онҳо ба каналҳои обьёрӣ табдил дода шудаанд. Онхо мегуянд, ки дар поёноби Сир назар ба имруза чор баробар зиёд замини обй мавчуд буд. Дар бюллетени иттилоотии экологии Ҷумҳурии Қазоқистон, ки дар семоҳаи 4-уми соли 1994 нашр шудааст, сифати оби Сирдарё дараҷаи 2 тоза эълон шудааст. Миқдори моддаҳои хавфноктарин дар таркиби он — нитрогени натрий ва махсулоти нефть дар 1 литр об аз меъёри максималии иҷозат додашуда зиёд нест. Агар маълумотхои мавчударо мукоиса кунем, маълум мешавад, ки ҳавзаи Сирдарьё ба қатори дарьёхои ниҳоят ифлос нест.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хусусиятҳои объекти географӣ** | **Маълумотҳои аз матн гирифта шуда** |  |
| 1. Ҷой (ҷойгиршавӣ) |  | [1] |
| 1. Хосият ва хусусиятҳо |  | [1] |
| 1. Маълумотҳои миқдорӣ |  | [1] |
| 1. Ахборҳои сифатнок |  | [1] |

[4]

**5. Дар харитаи контурӣ нишон диҳед**.




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

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

(c) Аз ҳама калонтарин кӯлро. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

**6**. Берілген тақырыптық картадан шартты белгілердің 3 түрін аңықтаңыз. Сол шартты белгілерді қолданып тақырыптық картаны оқыңыз Аз ин харитаи мавзӯӣ 3 намуди аломатҳои шартиро муайян кунед. Харитаи мавзӯъро истифода бурда аз ҳамон аломатҳои шартиро хонед.



[2]

**Ҷадвали баҳогузорӣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ҷавобҳо | Балл | Ахборҳои иловагӣ |
| 1 | 1 A) Страбон  2 B) Ядрои замин, мантия ва сатҳи замин  3 A) кӯҳ, ҳамворӣ  4 B) мармар  5 C) ҷисмҳои куҳии метаморфӣ  6 D) муқоисавӣ, абсолютӣ | 1  1  1  1  1  1 |  |
| 2 | 1. Куҳи Алтай 2. 6695м, Хан Танири 3. 1600км 4. 13394км | 1  1  1  1 |  |
| 3 | Таулар   1. Паҳнкуҳҳо: Манғистау, Урал 2. Куҳҳои миёна: Аппалач, Кавказ, Атлас 3. Куҳҳои баланд: Анд, Алтай, Саур Тарбағатай   Ҳамвориҳо   1. Устюртҳо: Торғай 2. Баландиҳо: Теппаи хурди Қазоқистон, Сирти умумӣ 3. Пастиҳо: Амазонка, Турон, | 1  1  1  1  1  1 |  |
| 4 | 1. 1. Ҷойгиршавӣ: Осиёи Марказӣ. 2. 2. Хусусият ва тавсиф: Дарё аз ба хам пайвастани ду дарё: Норин ва Карадарё дар куххои Тиёншони Киргизистон ва шарки Узбекистон сарчашма гирифта, дар масофаи 2212 километр ба бахри Арал чорй мешавад. Ҳавзаи дарёи Сир 800 000 километри мураббаъро ишғол мекунад, аммо танҳо 200 000-и онҳо воқеан об ҷамъ мекунанд. Маҷрои солонаи он ба баҳр ҳамагӣ 28 км³ аст, ки ба нисфи оби аз Амударё воридшуда ба баҳр аст.[1] Оби дарьёи Сир барои обьёрй кардани районхои хосилхези пахтакори Осиёи Миёна истифода мешавад. ва ба воситаи он ба шахрхои Кокон, Хучанд, Туркистон ва Кизилурда об дода шавад. 3. 3. Маълумоти рақамӣ: Дарозии 2219 км; ҳавзаи заҳкаш 462 км; 4. 4. Маълумоти сифатї: Сифати оби Сирдарё ба категорияи тозагии синфи 2 тааллуқ дорад. Микдори моддахои хавфноктарин дар таркиби он — нитрогени натрий ва махсулоти нефть дар 1 литр об аз меъёри максималии ичозат додашуда зиёд нест. Агар маълумотхои мавчударо мукоиса кунем, маълум мешавад, ки хавзаи Сирдарьё ба катори дарьёхои нихоят ифлос нест. | 1  1  1  1 | Дигар ҷавобҳои дуруст қабул карда мешавад |
| 5 | 1. Куҳи Джомолунгма 2. Баҳри Мурда 3. Баҳри Каспий | 1  1  1 |  |
| 6 | 1. Аломатҳои шартии нуқтагузорӣ-ҷои макон 2. Аломатҳои шартии миқдорӣ – Мамнъгоҳҳои Қазоқистон 3. Рангҳои сифатнок – хелҳои релефи замин | 1  1 | Дигар ҷавобҳои дуруст қабул карда мешавад |
|  | **Балли умумӣ 25** | | |