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

**7-синф**

**І вариант**

1. «География» номли 17 китобни ёзган олим

А) Страбон

Б) Птоломей

С) Марко Поло

Д) Эротосфен [1]

2. Ер бети литосфера плиталарни (тахталар) мослаштиринг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А) | Евразия плитаси билан Хинд Австралия плитасининг тўқнашишидан Хималай тоғи пайдо бўлган |  | (бирлашиш чегараси) (субдукция) |
| Б) | Жанубий Америка плитаси билан Наска плитасининг тўқнашишидан Анд тоғи ва Перу чўкмаси пайдо бўлган. | (спрединг) |
| С) | Рифлар плиталарнинг ажралиш чегараси ва океан тубининг шаклланиш майдони бўлиб ҳисобланади. | (бирлашиш чегараси) |
| Д) | Евразия плитаси билан Тинч океан плитаси тўқнашишидан Куриль чўкмаси ва Куриль ороллари пайдо бўлган | (коллизия) |

[1]

3. Ўрта-Осиё сейсмик минтақани атанг:

[1]

4. Берилган расмлар бўйича объект турини ажратинг:

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

[2]

5. А) Атлас карталарни фойдаланиб, аталган давлатларга берилган режа бойинча таъриф ясанг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Давлатнинг номи | Канада Қазақстан | Хитой | Қозоғистон |
| Пойтахти |  |  |  |
| Рельефи |  |  |  |
| Энг баланд нуқтаси |  |  |  |

[3]

Б) Берилган шаҳарларнинг географик координаталарни аниқланг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шаҳарлар | Кенглик (ш.к. ва ж.к.) | Узоқлик (шқ.у. ва ғб.у.) |
| Астана |  |  |
| Токио |  |  |
| Бразилиа |  |  |
| Оттава |  |  |


[4]

6. Тегишли ўринларга белги қўйиш орқали географик объектларни, уни ўрганадиган география фани соҳаларига мослаштиринг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Географик объект** | **Табиий география** | **Иқтисодий география** |
| Саноат |  |  |
| Фойдали қазилмалар |  |  |
| Рельеф |  |  |
| Океанлар |  |  |

[4]

7.Картани фойдаланиб ер пўстидаги энг чуқур ёриқларни аниқланг.



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

8. Қуйидаги сўзларнинг маъносини тушунтиринг, жараёнга таъриф беринг.

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

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

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

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

9. Расмни фойдаланиб қуйидаги саволларга жавоб беринг.

|  |  |
| --- | --- |
|  | А) Расмдаги олимни аниқланг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Б) Фандаги асарларини ёзинг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  С) география фанига қўшган хизматини аниқлаб ёзинг  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Д) Фандаги аҳамиятига баҳо беринг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

[4]

**Балл қўйиш жадвали**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жавоб** | **Балл** | **Қўшимча маълумот** |
| 1 | А) Страбон | 1 |  |
| 2 | А) Евразия плитаси билан Хинд Австралия плитасининг тўқнашишидан Хималай тоғи пайдо бўлган **(коллизия)**  Б) Жанубий Америка плитаси билан Наска плитасининг тўқнашишидан Анд тоғи ва Перу чўкмаси пайдо бўлган. **(Бирлашиш чегараси) (субдукция)**  С) Рифлар плиталарнинг ажралиш чегараси ва океан тубининг шаклланиш майдони бўлиб ҳисобланади. **(спрединг)**  Д) Евразия плитаси билан Тинч океан плитаси тўқнашишидан Куриль чўкмаси ва Куриль ороллари пайдо бўлган **(Бирлашиш чегараси)** | 1 |  |
| 3 | Тянь - Шань тоғ системаси, Моңгол Олтойи, Хангай тоғли үстюрти, Байкал олди ва сирти тоғлари, Кунь-Лунь, Нань-Шань тизмалари) | 1 | Ўрта ер ёки Альп |
| 4 | А) Ядро  Б) Мантия | 1  1 | Қоплами |
| 5 | А)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Давлати атауы | Канада Қазақстан | Хитой | Қозоғистон | | Пойтахти | Оттава | Пекин | Астана | | рельефи | Паст текислик устюрти Гудзон паст текислиги | Тоғлар устюртлар | Паст текислик устюрти | | Энг баланд нуқтаси | Логан чўққиси | Эверест Джомолунгма. | Хан тангри |   Б)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Шаҳарлар | Кенглик (ш.к.ва ж.к) | Узоқлик (шқ.у. ва ғб.у.) | | Астана | ш.к. | шқ.у. | | Токио | ш.к. | шқ.у. | | Бразилиа | ж.к | ғб.у. | | Оттава | ш.к. | ғб.у. | | 1  1  1  1  1  1  1 | Денали чанги |
| 6 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Географик объект** | **Табиий география** | **Иқтисодий география** | | Саноат |  | + | | Фойдали қазилмалар |  | + | | Рельеф | + |  | | Океанлар | + |  | | 1  1  1  1 |  |
| 7 | Шарқий Африка | 1 | Қўшимча маълумот |
| 8 | А) **Дрейф** - Қалқима. Литосфера плиталарининг мантиянинг устида қўзғалиши  Б) Ер пўстидаги анча чуқур ёриқларнинг тўпламлари **Рифт** деб аталади.  С) )адимги бир бутун материк: **Пангея**  Д) **Астеносфера**:юқори мантия қаватида қаттиқлиги билан кучи пастроқ ёпишқоқ қават | 1  1  1  1 |  |
| 9 | А) Эратосфен  Б) қадимги грек олими ва философи, у астрономия, геометрия, география, математика, шу билан бирга поэзия ва тарихда меҳнат орттирган.  С) Олам картаси ва осмон жисмларининг картасини ясаган  Д) «География отаси» аталиши  Унинг асосий ютуғи – Ернинг майдони одамлар унинг шар таризида эканини билишларидан олдин ҳисоблаб чиқариши. Ўз ҳисоблашларининг асосида у картада аниқланмаган океаннинг ҳали ҳам жуда катта майдони бор эканини мўлжаллади ва унинг айтгани тўғри бўлиб исботланди | 1  1  1  1 |  |
| 10 | **Умумий балл** | **25** |  |