**“O”**

**Ob-havo** - Atmosfera quyi qismining (havoning) muayyan bir qisqa vaqtdagi tabiiy holati. Vaqt va masofada tez o’zgarib turadi.

**Okean oqimlari**- katta hajmdagi okean suvlarining uzoq masofalarga yo’nalgan gorizontal harakati.

**Okean yer po’sti -**okean tagini o’z ichiga oladi, cho’kindi va bazalt qatlamdan iborat.

**Olam**- cheksiz va chegarasiz dunyo

**Orbita-** Sayyoralar Ouyosh atrofida aylanib, harakat qilganida (yo'ldosh esa sayyora atrofida aylanib xarakat qilganida) hosil bo‘ladigan berk egri chiziq

**Ozlar-** uzun va ensiz qirlar bo’lib, shaklan temir yo’l ko’tarmasini eslatadi.

**Orografiya**-kelib chiqishidan qat’iy nazar tashqi belgilariga qarab turli relief shakllari (tog’ tizmalari,tepaliklar,botiqlarva h.k.) va ular klassifikatsiyalarining tavsifi.

**Orogenlar**-Yer po’stining tektonik faol zonasi-geosinklinallar rivojlanishining 2-bosqichi. Bu bosqichda ko’tarilishlar bo’lib, tog’lar yuzaga kelgan. Burmali tog’lar geosinklinal sistemadan oregen sinonimi sifatida foydalanadi.

**Oqim**-suv va havo massasining muayyan yo’nalishida harakatlanishi, ko’chishi. Yer yuzasining nishabi, bosim,bir tomonga qarab esuvchi shamollar, suv harorati hamda sho’rligidagi tafovut kabi omillar oqimga sabab bo’lishi mumkin. Dengiz, daryo,bo’g’iz,yer osti suvlari oqimlari bo’ladi.

**Oziq-ovqat sanoati**– tayyor yoki yarim tayyor oziq –ovqat maxsulotlari ichimlik tamaki maxsulotlari shuningdek sovun va kir yuvish vositalari ( yog` ishlab chiqarish ) ayrim tasniflarda ishlab chiqariladigan sanoat tarmoqlari guruhini o`z ichiga oladi . Keng manoda - oziq –ovqat , g`o`sht va sut maxsulotlari ishlab chqarish , baliq sanoati tarmoqlari , tor manoda (yani baliq, g`o`sht va sut sanoati istisno qilganda ) - shaker , qand qandolat , non va non bulka hamda boshqa oziq –ovqat , tamaki maxsulotlari , yog` asosida tayyorlanadigan sovun va yonuvchi vositalar attorlik - kosmetika maxsulotlari va boshqalarni ishlab chiqaruvchi korxonalardan iborat.