**“H”**

**Havo massalari** - atmosferaning quyi qatlami- troposferaning tarkibiy qismlari. Bir-biridan atmosfera frontlari deb ataladigan oraliq zonalar bilan ajratiladi. Havo massasining sovuq, iliq va mahalliy turlari bor. Harorati yuqoriroq yerlarga borayotgan havo sovuq, o’z haroratiga nisbatan sovuqroq o’lkalarga harakatlanayotgan havo iliq, uzoq bir joyda turib qolgan havo mahalliy havo massalari deyiladi. Geografik o’rniga ko’ra, havo massalari 4 zonal turga bo’linadi: Yer sharining sovuq tabiatli yuqori geografik kengliklarida tarkib topgan tropic havo, quyi geografik kengliklarda (ekvator atrofida) tarkib topgan ekvator havo massalari.

**Havo namligi-** Havodagi suv bug’I miqdori. Ob-havo va iqlimning asosiy xususiyatlaridan biri. U quyidagi ko’rsatkichlar bilan ifodalanadi:1) havodagi suv bug’lari elastikligi mm yoki mb da o’lchanadi: 2)mutlaq namlik; 1 g/sm3 hajmdagi havoda mavjud bo’lgan suv bug’lari miqdori; 3) nisbiy namlik r- havo tarkibidagi suv bug’I elastikligining xuddi shu haroratdagi to’yingan suv bug’I elastikligiga nisbatani ifodalaydi.

**Havza (soylik**) – Yer po’sti relyefning botiq shakli, izotermik yoki kam darajada cho’zilgan bo’lishi mumkin.

**Haydaladigan (ekiladigan) yerlar**- qishloq xo’jaligi ekinlari ekiladigan, muntazam ishlov beriladigan, oldindan almashlab ekishga mo’ljallab qo’yilgan hamda tashqariga chiqadigan dala, yopiq yerlar (issiqxona va oranjereyalar) maydonlari va meliorativ holatidagi yerlar, shu jumladan, ko’p yillik o’t o’simliklarini muddatli ekishga mo’ljallangan qishloq xo’jaligi yerlaridir.

**Hayvonlar uchun ozuqa ishlab chiqarish sanoati**– chorvachilik ozuqalarini sanoat asosida protein - vitamin qo`shimchalarini qo`shib ishlab chiqaradi.

**Hikoya usuli**-bu mavzularni bayon qilish shakli bo‘lib, bunda voqea va hodisalarni tavsirlash asosiy o‘rin tutadi.

**Hikoya metodi** - geografik borliq, voqea va xodisalarni jonli so’z bilan tasvirlash.

**Hudud-** о‘ziga xos tabiiy va inson faoliyati tomonidan davriy ravishda hosil qilingan xususiyatlar va resurslarga ega yer yuzining quruqlik qismi.