**Супориши ҷамъбасти баҳогузорӣ чоряки 1 аз фанни география**

**Синфи 7**

**Нусхаи І**

1. Олиме, ки17 китоби «География» навистааст

А) Страбон

Б) Птоломей

С) Марко Поло

Д) Эротосфен [1]

2. Плитаҳои литосфераи рӯи заминро муқоиса кунед.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А) | Дар натиҷаи бархурди плитаҳои Евразия ва Ҳинду Австралия куҳҳои Ҳимолой пайдо шудааст |  | (Сарҳади бархурд) (субдукция) |
| Б) | Дар натиҷаи бархурди плитаи Америкаи Ҷанубӣ ва Наска кӯҳҳои Анд ва чуқурии пайдо шудааст. | (спрединг) |
| С) | Рифтҳо сарҳадҳои ҷудошавии плитаҳо ва минтақаҳои ташаккули қабати уқёнус мебошанд. | (Сарҳади бархурд) |
| Д) | Дар натиҷаи бархурди плитаҳои Евразия ва уқёнуси Ором новаи Курил ва ҷазираҳои Курил пайдо шудааст | (коллизия) |

[1]

3. Минтақаи сейсмикии Осиёи Марказиро номбар кунед:

[1]

4. Аз рӯи расми додашуда хелҳои объектро нависед:

|  |  |
| --- | --- |
| А) | Б) |
|  |  |

[2]

5. А) Бо истифода аз харитаҳои атлас, ин кишварҳоро мувофиқи нақшаи додашуда тавсиф кунед.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номи давлатҳо | Канада Қазоқистон | Хитой | Қазоқистон |
| Пойтахт |  |  |  |
| Релеф |  |  |  |
| Қуллаи баланд |  |  |  |

[3]

Б) Координатаи шаҳрҳои додашударо аниқ кунед.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шаҳрҳо | Арз (ш.а. ва ҷ.а.) | тул (ш.т. және ғ.т.) |
| Астана |  |  |
| Токио |  |  |
| Бразилиа |  |  |
| Оттава |  |  |


[4]

6. Объектҳои географиро бо ишораи сутун мувофиқат кунед.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объектҳои географӣ** | **Физикалық география** | **Экономикалық география** |
| Саноат |  |  |
| Канданиҳои фоиданок |  |  |
| Релеф |  |  |
| Уқёнус |  |  |

[4]

7.Харитаро истифода бурда тарқишҳои амиқтари қишри заминро муайян кунед



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

8. Маънои калимаҳои зеринро шарҳ диҳед ва равандро тавсиф кунед.

А) Дрейф \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б) Рифт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С) Пангея \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Д) Астеносфера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [4]

9. Расми додашударо истифода бурда ба саволҳои зерин ҷавоб нависед.

|  |  |
| --- | --- |
|  | А) Олими дар расм додашударо муайян кунед \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Б) Корҳои илмии онро нависед \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  С) Ҳисаи худ дар фанни география  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Д) Аҳамият дар илми география баҳо диҳед \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

[4]

**Нақшаи баҳогузорӣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ҷавоб** | **Балл** | **Ахбори иловагӣ** |
| 1 | А) Страбон | 1 |  |
| 2 | А) Аз сабаби бархурди плитаи Евразия ва Ҳинду Австралия  Кӯҳҳои Ҳимолой пайдо шудааст (коллизия)  B) Бархурди пластинкаи Америкаи Чануби ва плитаи Наска Анд ва минтакаи субдуксияи Перуро ташкил дод. (Сарҳади ҳамла) (субдуксия)  C) Рифтҳо сарҳади ҷудокунии плитаҳо ва минтақаҳои ташаккули қабати уқёнусҳо мебошанд. (паҳн шудан)  D) Дар натиҷаи бархурди пластинкаи Евразия бо плиткаи Укёнуси Ором (Сархади интрузия) чуқурии Курил ва ҷазирахои Курил ба вуҷуд омадаанд. | 1 |  |
| 3 | Қаторкӯҳҳои Тянь - Шань , Алтайи Муғул, устюрти Хангай, соҳили Байкал ва куҳҳои он, Кунь-Лунь, Нань-Шань | 1 | Баҳри миёназаминӣ ё ки Алпӣ |
| 4 | А) Ядро  Б) Мантия | 1  1 | Рӯпуш |
| 5 | А)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Номи давлатҳо | Канада Қазоқистон | Хитай | Қазоқистон | | Пойтахт | Оттава | Пекин | Астана | | Релеф | Ҳамвори устюрт Пастии Гудзон | кӯҳҳо,устюрт | Ҳамворӣ устюрт кӯҳҳо Жазық | | Қуллаи баландаш | Қуллаи Логан | Эверест Джомолунгма. | Хан Тенгри |   Б)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Шаҳрҳо | Арз (ш.б. о.е.) | Тӯл (ш.б. ғ.б.) | | Астана | ш.б | Ш.б | | Токио | ш.б | Ш.б | | Бразилиа | ҷ.б | ғ.б | | Оттава | ш.б | ғ.б | | 1  1  1  1  1  1  1 | Қуллаи Денали |
| 6 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Объектҳои география | Географияи табиӣ | Географияи иқтисодӣ | | Саноат |  | + | | Канданиҳои фоиданок |  | + | | Релеф | + |  | | Уқёнусҳо | + |  | | 1  1  1  1 |  |
| 7 | Африкаи Шарқӣ | 1 | Маълумоти иловагӣ |
| 8 | А) **Дрейф** - Ҳаракат. Ҳаракати плитаҳои литосферӣ дар болои мантия  Б) Маҷмӯи тарқишҳои амиқтари қишри Заминро **Рифт** меноманд.  С) Қитъаи ягонаи қадима: **Пангея**  Д) **Астеносфера**: Дар болоии мантия қабати часпак мавҷуд аст, ки қуввааш кам мешавад. | 1  1  1  1 |  |
| 9 | А) Эратосфен  Б) Файласуф ва олими қадими юнон, ин астрономия, геометрия, география, математика ин чунин дар поэзия ва таърих меҳнат кардааст.  С) Харитаи ҷаҳон ва ҷирмҳои кайҳонро сохтааст.  Д) Номгӯӣ «Падари география » гирифтааст.  Муваффақияти асосии ӯ ҳисоб кардани андозаи Замин буд, пеш аз он ки одамон дарк кунанд, ки курашакл аст. Дар асоси ҳисобҳои худ, ӯ пешниҳод мекунад, ки то ҳол фазои бузурги уқёнуси кашфнашуда мавҷуд аст ва ӯ дуруст аст. | 1  1  1  1 |  |
| 10 | **Бали умумӣ** | **25** |  |