
**Cинфи 10**

**Нусхаи 1**

* 1. Супоришҳои баҳодиҳии ҷамъбастӣ барои чоряки 1 аз фанни «География»..

Коэффитсиентӣ умумии таваллуд аз рӯи минтақаҳои Қазоқистон:Манғистау – 3,80, Қазоқистони Ҷанубӣ–3,71, Қызылорда – 3,42, Атырау – 3,29, Жамбыл – 3,20, Ақтобе – 2,70, Вилояти Алматы – 2,65, Алматы (шаҳр) – 2,65, Шаҳри Астана – 2,44, Қазоқистони Ғарбӣ – 2,29, Ақмола–2.19, Қазоқистони Шарқӣ - 2,07, Қарағанда – 2,04, Павлодар – 1,98, Солтүстік Қазақстан–1,72



Баланд  Миёна  Паст [2]

2. Аз аэрофотосурати объектҳои табиӣ- географиро муайян кунед ва номи онҳоро нависед.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\BilimBook_User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\indostan.jpg | C:\Users\BilimBook_User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\madagascar-map-physical-0.jpg |
|  | 2. |

[2]

* 1. Сурат ва харитаи табииро истифода бурда супоришро иҷро кунед.

Камарбанди субэкватори қитъаи Америкаи Ҷанубӣ ва Африкаро муқоиса кунед.

[2]

* 1. Усули мониторингро истифода бурда, супоришро иҷро кунед.



a. Усули мониторингеро, ки барои ҳисоб кардан ва пешгӯйи баҳри Арал дар расм нишон дода шудааст, муайян кунед.

[1]

b Тафтиш мониторинги баҳри Арал дар замони ҳозира ва меъёри он.

[1]

c. Ҷойгиршавии мамлакатҳо дар атрофи баҳри Арал

[1]

d. Омилҳоеро, ки ба воридшавии баҳри Арал таъсир мерасонанд, шарҳ диҳед.

[1]

* 1. Нақшаро таҳлил кунед.



a. Майдони ҷангалҳо дар ҷаҳон [1]

b. Кишварҳое, ки ҷангалҳои тропикӣ доранд.

[1]

с. Сабабҳои камшавии ҷангалзор [1]

d. Маълумоти миқдорӣ дар бораи камшавии майдони ҷангал [1]

е. Дар бораи камшавии ояндаи захираҳои ҷангал ду пешгӯӣ пешниҳод кунед.

[2]

6. Иҷрои вазифаҳои додашуда ба функсияҳои асосии Microsoft Excel.

А. Microsoft Excel-ро ихтироъ кардааст

[1]

b Мувофиқи маълумоти дар программа додашуда барои кашидани график, диаграмма чӣ гуна алгоритмҳоро ичро кардан лозим аст

[1]

7. Маълумоти ҷадвалро истифода баред ва вазифаҳоро иҷро кунед.

Графики намудхо ва дарачахои эрозияи хокро созед (дар асоси маълумоти GLOSOD).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Намудҳо ва дараҷаҳои таназзули хок | Масоҳат  (млн.км²) | % |
| 1 | Зарар аз эрозияи об | 10,9 | 56 |
| 2 | Зарар аз эрозияи | 5,5 | 28 |
| 3 | Вайроншавии химиявӣ (вайроншавӣ, намак ва ғ.) | 2,4 | 12 |
| 4 | Табиӣ вайроншавӣ (зичшавӣ, ботлоқшавӣ) | 0,8 | 4 |
| ҳамагӣ | | 19,6 | 100 |

|  |
| --- |
| Ҷойи кашидани график |

[2]

а. Маълумотро дар диаграммаи сохтаатон таҳлил кунед.

Як сабаби гуногун будани дарачаи эрозияи хокро номбар кунед.

[2]

а. Барои нигох доштани хосилхезии замин таклиф пешниход кунед. [2]

8. Аз рӯи расм таҳлил кунед.

a b



a. a-хелҳои вайроншавии нависед

[1]

b. b- Амале, ки барои тоза кардани ифлосшавӣ дар тасвир андешида шудааст

[1]

с. Амалҳо барои тоза кардани ифлоскунандаҳо

1.

2. [1]

d. Давлатҳои 90%- и ахлотҳоро аз нав коркунанда

[1]

е. Шаҳре дар Қазоқистон, ки дар он корхонаи коркарди партов ҷойгир аст

[1

**Таблитсаи балгузорӣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ҷавобҳо | Балл | Ахбори иловагӣ |
| 1 | Агар аз матн маълумот дуруст бароварда шавад, картограммаро дуруст ифода мекунад. | 1  1 |  |
| 2 | Нимҷазираи Ҳиндустон  Ҷазираи Мадагаскар | 1  1 |  |
| 3 | Камарбанди суэкваториалӣ дар қисми шимолии қитъаи Амрикои Ҷанубӣ ҷойгир аст. Қитъаи Африқо дар қисми марказии камарбанди субэкваториалӣ ҷойгир аст. Дар минтакаи субэкватории хар ду материк тобистон гарм ва намнок, зимистон гарм ва хушк аст. Дар ин камар минтакаи саваннахо васеъ паҳн шудааст. | 1  1 |  |
| 4 | a. Усули ҳавоӣ кайҳонӣ | 1 |  |
| b. Оламӣ | 1 |
| c. Қазоқистон, Узбекистон | 1 |
| d. Факторҳои антропогенӣ.  Дуруст истифода набурдани хоҳагии қишлоқ, ҳаҷми обро ба ҳисоб нагирифта ва ғ. | 1 |
| 5 | a. 4 млрд. га (қ 31%хушкӣ) | 1 |  |
|  | b. Бразилия, Малайзия, Филиппин, Индонезия | 1 |
|  | c. Чубҳоро буридан, оташ, ҳашаротҳои зарарасон | 1 |
|  | d. Маълумоти миқдорӣ дар бораи суръати нобудшавӣ нависед. | 1 |
|  | e. Қабули қонунҳо оид ба буридани захираҳои ҷангал, гузарондани гуфтушуниди байналхалқӣ | 1 |
|  |  | 1 |
| 6 | 1. Даниэль Бриклин ва Боб Френкстон 2. Функсияи СРЗНАЧ интихоб мекунад;   Функсия СУММ интихоб мекунад; | 1  2 |
|  | Бо истифода аз маълумоти ҷадвал графикӣ кунед | 1 |  |
| 7 | Дуруст истифода бурдани ҷадвали додашуда | 1 |
|  | А. Ба нобудшавии ҳосилхезии хок омилҳои гуногун вобаста ба навъҳои эрозияи хок таъсир мерасонанд.  киштгардон, фуруши нишебихо, шинондани дарахтони чангал, мустаҳкам намудани дарахо, ба тартиб андохтани чарогоххои чорво ва гайра. ба амал баровардани тадбирҳои муҳофизатӣ. | 2  2 |
| 8 | а. ифлосшавии партовҳои маишӣ б) ба қуттии партов ҷудо кардани ахлот в.  1. гузаштан ба технологияи бепартов  2. таҳкими қонунҳои экологӣ  d. Сингапур  е. Шымкент | 1  1  1  1  1 |  |
| **Балли умумӣ** | | **30** |  |