**География фанидан 1- чорак учун сумматив баҳолашнинг вазифалари**

**2 вариант**

**1-вазифа**

***(Ҳар тестнинг тўғри жавоби учун 1 балл)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. «География фанининг отаси»**  A)Страбон B)Эрaтосфен C) Птоломей  D)Аристотель E)Пифагор  **2. Литосфера таркибига киради**  А. Бутун ер пўсти билан мантиянинг юқори қисми  В. Ер ядроси , мантия ва ер пўсти  С. Юқори пўстининг бутунлай ва ер пўсти билан мантия  D. Ер ядроси ва мантия  **3. Ер рельефининг асосий турларини аниқланг** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| А) тоғ, текислик |  |  |
| В) устюрт, тоғ |  |  |
| С) паст текислик, устюрт  1] |  |  |
| D) қир, паст текислик |  |  |
| Е) текислик, паст текислик | [1] |  |

**4. Чўкинди тоғ жинсини аниқланг**

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

**5. Гранит қандай тоғ жинси такибига киришини аниқланг**

А) Чўкинди тоғ жинси

В) магматик тоғ жинси

С) метаморфик тоғ жинси

D) химиялиқ тоғ жинси

Е) табиий тоғ жинси

6**. Фанда** **тоғ жинсининг ёшин аниқлайдиган усуллар**

А) Йиллик, асрлик D) Нисбий, мутлақ

В) Эралар, даврлар Е) Интрузив, таъсирчан

[6]

**2-вазифа**

Қозоғистоннинг табиий харитасидан географик объектларни аниқланг



1. Қозоғистоннинг шарқидаги тоғни аниқланг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]
2. Қозоғистоннинг денгиз сатхидан энг юқори чўққисини аниқланг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]
3. Қозоғистоннинг шимолидан жанубгача бўлган масофани аниқланг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[1]
4. Қозоғистоннинг қуруқликдаги чегарасининг узунлиги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

**3-вазифа**

Қуйидаги географик объектларни баландлиги бўйича тўплаштиринг:

* тоғларни
* тексликларни

*Объектлар*: Анд, Атлас, Аппалач, Кавказ, Амазонка, Олтай, Қозоқ паст тепалиги, Ялпи Сирт, Орал, Манғистау, Тўрғай, Саур-Тарбағатай, Туран.*.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Тоғлар* | | | *Тексликлар* | | |
| Паст тоғлар | Ўртача тоғлар | Баланд тоғлар | Үстюртлар | Қирлар | Паст тексликлар |
|  |  |  |  |  |  |

[6]

**4-вазифа**

***Матнда Сирдарёнинг тавсифи билан танишинг. Матндан миқдорий ва сифат белгиларини аниқланг***

Сирдариё Марказий Осиёдаги энг йирик дарёлардан биридир. У Марказий Тянь-Шань тизмаларидан бошланади. Норин ва Қорадарё дарёлари қўшилган жойдан Сирдарё деп аталади. Орол денгизига қуйилади. Умумий узунлиги 2219 км, сув хавзаси 462 минг км2. Ўрта ва қуйи оқими Қозоғистонда; Республикадаги дарёнинг узунлиги 1400 км, сув хавзаси 240минг км2. Дарёнинг манбай тоғли худудда, тоғ сатхидан 3300-4400 м баландликда жойлашган. Хавзада дарё сувини тўлдирадиган умумий майдони 2208 км2 бўлган 1713 музлик мавжуд. Қозоғистондаги энг йириклари Келес, Куркелес, Арис ва бошқалар. Сирдарё асосан қор ва озгина музлик, ёғингарчилик суви билан тўлган. Унинг даражаси апрель ойидан кўтарила бошлайди ва июнь-июль ойларида энг юқори даражага етади. Кейин сув камаяди. Сирдарё хавзасида Жанадаря ва Қуандария каби қадимий қуруқ канналлар кўп; уларнинг аксарияти ирригация каналларига айлантирилган.

Айтишларича, Сирдарёнинг қуйи оқимидаги суғориладиган ерлар ҳозиргидан тўрт баробар кўп бўлган. 1994-йил 4-чоракда нашр этилган Қозоғистон Республикасининг экологик ахборот бюллетенида Сирдарё сувининг сифати 2-синф тоза деп берилган. Ундаги энг хавфли таркибий қисмлар миқдори – 1 литр сувда натрий азот ва нефт маҳсулотлари максимал рухсат этилган чегарадан ошмайди. Мавжуд маълумотларни солиштирсак, Сирдарё хавзаси жуда ифлосланган дарёлардан эмаслигини кўриш мумкин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Географик объектнинг хусусиятлари** | **Матиндан олинган маълумотлар** |  |
| 1. Ўрни (Жойлашган ери) |  | [1] |
| 1. Хусусиятлари ва тарифи |  | [1] |
| 1. Рақамли маълумотлар |  | [1] |
| 1. Сифатли маълумотлар |  | [1] |

[4]

**5.** Контр картадан кўрсатинг




(a)Дунё юзидаги энг баланд тоғ чўққисин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[1]

(b) Дунё юзидаги энг паст жой. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

(c) Дунё юзидаги энг катта кўл. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1]

**6**.Берилган мавзу картасидан шартли белгиларнинг 3 турини аниқланг. Худди шу белгилар ёрдамида мавзу харитасини ўқинг.



[2]

**Балл қўйиш жадвали**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жавоб | Балл | Қўшимча маълумот |
| 1 | 1 A) Страбон  2 B) Ер ядроси, мантия ва ер пўсти  3 A) тоғ,текислик  4 B) мармар  5 C) метаморфли тоғ жинси  6 D) Нисбий, мутлақ | 1  1  1  1  1  1 |  |
| 2 | 1. Олтай тоғи 2. 6695м, Хан Тәңірі 3. 1600км 4. 13394км | 1  1  1  1 |  |
| 3 | Тоғлар   1. Паст тоғлар: Манғистау, Орал 2. Ўртача тоғлар: Аппалач, Кавказ, Атлас 3. Баланд тоғлар: Анд, Олтай, Саур-Тарбағатай   Текисликлар   1. Устюртлар: Тўрғай 2. Қирлар: Қозоқ паст тепалиги, Ялпи Сирт 3. Ойпаттар: Амазонка, Туран | 1  1  1  1  1  1 |  |
| 4 | 1. Жойлашган ери: Ўрта Осиё 2. Хусусиятлари ва таърифи: Дарё Қирғизистон ва шарқий Ўзбекистондаги Тянь-Шань тоғларидаги икки дарёнинг: Норин ва Қорадарё дарёларининг бирикишидан бошланади ва, 2,212 км узоқликда жойлашган Орол денгизига бориб қуяди. Сирдарё дарёсининг ҳавзаси 800 000 квадрат километрни ташкил қилади, бироқ сув иши ҳисобидан шунинг фақат 200 000-гина тўпланади. Унинг бир йиллик денгизга қуйиши — 28 км³ гина, бу Амудариёнинг денгизга қуяр сувининг ярмига тенг.Сырдарё дарёсининг суви Марказий Осиёдаги энг сифатли пахта ўсирадиган худудларни суғоришга ва унинг бўйидаги  Қўқон, Хўджанд, Туркистон ва Қизилорда шаҳарларини сув билан таминлашга фойдаланилади. 3. Сонли маълумотлар: Узунлиги 2219км; Cув тўплаш ҳавзаси 462км; 4. Сифатли маълумотлар: Сирдарё сувининг сифати бўйича 2-синф тоза ҳисобланади.Ундаги энг хавфли ингридиентлар – натрий азот ва нефт маҳсулотларининг 1 литр сувдаги миқдори максимал рухсат этилган чегарадан ошмайди. Мавжуд маълумотларни солиштириб қараганда, Сирдарё хавзаси экстремал жуда ифлосланган дарёлар қаторида кирмаслиги сезилади. | 1  1  1  1 | Бошқа тўғри жавоблар қабулланади |
| 5 | 1. Джомолунгмо тоғ чўққиси 2. Ўлик денгиз 3. Каспий денгизи | 1  1  1 |  |
| 6 | 1. Нуқтали шартли белгилар – аҳоли пунктлари 2. Сонли шартли белгилар - Қозоғистондаги қўриқхоналар 3. Сифатли бўёқ ранглари - ер рельефининг турлари | 1  1 | Бошқа тўғри жавоблар қабулланади |
|  | **Умумий: 25 балл** | | |