**Синфи 10**

**Нусхаи 2**

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

1. Бо истифода аз ин маълумот графике созед, ки дарёҳоро аз рӯи дарозӣ гурӯҳбандӣ кунед.
2. Дарозитарин дарёҳои Авруосиё:

Янцзы 5800 км

Хуанхэ 5464 км

Обь-Иртиш 5410 км

Енисей 5238 км

Лена 5100 км

Амур 5052 км

Меконг 4350 км

Едил-Ока 3731 км

Ефрат 3617 км

Үнді 3180 км

[1] [1]

[2]

**2.** Бо истифода аз усули муқоиса, тахлили мукоисавии намудҳои экспертизаи давлатиро гузаронед.

Диаграммаи Веннро кашед

[2]

**3. Барои кишварҳои ИДМ базаи маълумот нависед кунед, ҷадвалро пур кунед**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давлатҳо | Пойтахт | Аҳолӣ | Масоҳат | Сохти давлатдорӣ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

[5]

**4. Хелҳои ифлосшавии мисол биёред.**

А. Ифлосшавии табиӣ –

[1]

В. Ифлосшавии химиявӣ –

[1]

С. Ифлосшавии биологӣ –

[1]

Д. Зиёни эстетикӣ –

[1]

**5. Расмро истифода бурда супоришро иҷро кунед.**



А. Аз харитаи дода шуда ҳудуди таърихи географиро нишон диҳед

[1]

В. Ба таркиби ин ҳудуд давлатҳои дохилшударо муайян кунед.

[1]

С. Гурӯҳҳои этникии дар минтақаи таърихию географӣ зиндагӣкунандаро муайян кунед.

[1]

Д. Фарқият ва хусусиятҳои динии миллатҳое, ки дар минтақаи таърихию географӣ зиндагӣ мекунанд, маълумот диҳед.

[1]

* 1. Минтақаҳои гуногуни укёнуси ҷаҳон аз рўи дараҷаи ифлосшавии нефт фарқ мекунанд. Махсусан минтақаҳои уқёнусие, ки нефт ҳосил карда мешавад, дар он чо роҳҳои танкер мегузаранд, бандархои баҳрӣ, заводҳои нефткоркунӣ ва дарёхо аз резиши нефт вайрон шудаанд.

Дар асоси маълумоти додашуда харитаи ифлосшавии укёнуси чахониро тартиб дихед

[2]

А. Бо ёрии маҳсулоти нефт вайроншударо муайян кунед

[1]

В. Сабабҳои вайроншавиро номбар кунед

[1]

С. Қоидаҳои чорабиниро пешниҳод кунед

[2]

Д. Ояндаро ба нақша гиред

[2]

* 1. Пешниҳод кардани роҳҳои ҳали таъсири манфии истифодаи табиат ба муҳити зист

a. Қазақстанда пайдалы қазбаларды (мұнай, көмір, металдар) өндіру нәтижесінде қоршаған ортаға тигізетін кері әсерін азайтудың жолдарына екі ұсыныс келтіріңіз. Дар натиҷаи истифода бурдани канданиҳои фоиданоки Қазақистон таъсири манфӣ барои роҳи ҳалли он мисолҳо биёред.

[2]

b.. Се тадбири муҳофизати табиат, ки ба ҳалли муаммоҳои экологии Қазоқистон нигаронида шудаанд, мисол биёред

[3]

**Нақшаи баллгузори**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ҷавоб | Балл | Маълумоти иловагӣ |
| 1 | Аз рӯи график дарозии дарёро меёбанд. | 2 |  |
| 2 | Агар дар бораи анализи давлатӣ ва ҷамъиятӣ фаҳмонда диханд | 2 |  |
| 3 | Давлатҳои ИДМ: Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Россия, Украина, Туркманистон, Беларус, Арманистон, Молдова, Тоҷикистон, Азарбойҷон | 5 |  |
| 4 | **Ифлосшавии табиӣ** – моддаҳои радиоактивӣ, мавҷҳои электромагнитӣ, гармӣ, садо ва ларзиш.  **Ифлосшавии химиявӣ** - маҳсулоти карбон, сулфур, карбогидратҳо, обҳои партов, пеститсидҳо, гербисидҳо, пайвастагиҳои фтор, металлҳои вазнин, аэрозолҳо.  **Ифлосшавии биологӣ** – бактерияҳо ва вирусҳои патогенӣ, кирмҳо, протозоаҳо ва ҳашароти зараровар.  **Зарари эстетикӣ** – харобшавии манзараҳои зебои табиии нотакрор, нобудшавии ҷангалҳо ва ғайраҳо. | 1  1  1  1 |  |
| 5 | Осиёи Марказӣ ва Шарқӣ  Хитой, Мугулистон, Республикаи Корея, Япония  Хитой, Мугулистон, Корея, Япония  Конфуций, даосизм, буддизм, синтоизм | 1  1  1  1 |  |
| 6 | Тасвир минтақаҳои аз нефт вайроншударо ба харитаи контурӣ мекашанд.  Минтақаҳои аз нефт ифлосшударо номбар мекунанд.  Сабабҳои ифлосшавиро муайян мекунанд  Тадбирҳои пешгирикунандаро пешниҳод мекунанд  Ояндаро пешгӯи мекунанд. | 2  1  1  2  2 |  |
| 7 | . Нихолшинонӣ, сохтмони цеххои коркарди такрорӣ, дар заводҳо аспобҳои тозакуниро сохтан  В. Мухофизати растанихо ва хайвонот, ки ба Китоби Сурх дохил шудаанд, ташкили мамнуъгоҳҳо  Барномаи давлати сабз  Қабули қарорҳо ва банақшагирии дар якҷоягӣ бо созмонҳои байналмилалӣ | 2  3 |  |
| **Балли умумӣ** | | **30** |  |