**“T”**

**Tabiiy geografiya -**geografik qobiqning tarkibi, tuzilishi, rivojlanishi va hududiy tabaqalanishini o’rganadi.

**Ta’lim** – bilimga ishtiyoqmand kishilarga bilim berish. U ko’proq aqliy faoliyat bilan amalga oshiriladi.

**Tа’limdа fаоllik** — tа’lim jаrаyonidа o’quvchi shахsining fаоlligini vа u tа’lim jаrаyonining sub’еkti ekаnligini, аks ettiruvchi didаktik jаrаyon

**Tarbiya** – ta’lim oluvchining ta’lim jarayonida egallagan bilimlarini, shu jumladan, ahloq va odob bilimlarini amaliyotda sinab ko’rib, ko’nikmasiga aylantirish, ya’ni ta’lim oluvchini o’quv jarayonida egallagan bilimlarini amaliyotda qo’llashga o’rgatish. U ko’proq jismoniy harakatlar bilan amalga oshiriladi.

**Tajriba-** geografik voqea va hodisalarni sodir bo’lishini suniy sharoitda amalga oshirish va o’rganish.

**Tajriba ishlari** – eksperimental tadqiqotlar asosida yaratilgan metodik tizimlarni samaradorligini tekshirish vositasidir.

**Taqqoslash**-bunda obektiv dunyodagi narsa va hodisalarning bir-biriga o‘xshashligi va bir-biridan farqi aniqlanadi.

**Tasavvur**-atrofni o‘rab olgan narsa va hodisalarning huddi shu onda qilinmaydigan hissi va ko‘z oldiga keltirgan obrazidir.

**Tahlil**-shunday jarayonki, unda narsa va hodisalarning qismlari, xususiyatlari tahlil etiladi.

**Tan olinmagan davlatlar-** о‘z aholisi, egallagan hududi ustidan nazorati, xuquq va boshqaruv tizimiga ega bо‘lishiga qaramay, bmt a’zolari bо‘lgan davlatlar tomonidan tan olinmagan davlatlar

**Tekisliklar**- mutloq balanligi kam o’zgaradigan yer yuzasining yassi qismlari.

**Tеst**  — аniq pеdаgоgik uchun ishlаtilаdigаn so’rоvnоmа sinаlаyotgаn o’quvchining psiхоlоgik vа intеllеktuаl tаvsifini, uning bilim, tushunish, uddаlаsh, ko’nikmаlаrini o’lchаshgа imkоniyat bеruvchi stаndаrtlаshtirilgаn tоpshiriqlаr.

**Texnologiya** - sub’ekt tomonidan ob’ektga ko’rsatilgan ta’sir natijasida sub’ektda sifat o’zgarishiga olib keluvchi jarayon.

**Tog'**- Yer yuzasining atrofdagi tekisliklardan baland ko'tarilib turgan qismlari.

**Tog’ daryosi** - tog’lardagi muz, qor va buloq suvlaridan boshlanib, shovullab tez oqadigan daryolar. Tog’ daryolarida ostona va sharsharalar ko’p bo’ladi. Ko’pincha tor vodiylar, daralarda oqadi. M., Piskom, Chotqol, Ugom va b.

**Tog’ etagi** - yonbag’irni tekislikka o’tish qismi.

**Tog’ muzliklari** - tog’larning qor chegarasidan yuqorida qor to’planib, zichlashib hosil bo’lgan muzliklar. Ko’pincha vodiylarda, cho’qqilar atrofida, yonbag’irlarda bo’ladi. Qor chegarasidan pastga ham siljib tushadi. Eng katta T. m. Alyaskadagi Bering, Pomirdagi Fedchenko muzliklari (77 km ga cho’zilgan).

**Tog’ qirrasi yoki cho’qqisi -**(tepasi) ikkita qarama-qarshi yonbag’irlarning kesishgan joyi.

**Tog’ yo’laklari** - tog’larning chuqur o’yilgan qismlari;

**Tog’li o’lka** - Yer yuzasining atrofdagi tekisliklardan baland ko’tarilib turgan, bir necha ming km.ga cho’zilib ketgan qismi.

**To‘g‘ri radiatsiya**- Yer yuzasiga atmosfera orqali sochilmasdan keladigan radiatsiya

**Transpiratsiya** - o’simliklarning barglari orqali suvlarning bug’lanishi

**Trоpiklаr -**Quyosh nurlаri yozgi Quyosh turish dаvridа tik tushаdigаn pаrаllеllаr, ya’ni 230-271sh.k., 230-271j.k.

**Tundra** -«Tundra» koreyaliklar tilida «o’rmonsiz yer» ma’nosini bildiradi. Tuproq paydo bo’lish jarayonlari issiqlik yetarli bo’lmagan sernam sharoitda kechadi.

**Tuproq geografiyasi -**yer yuzasida tuproqlar tarqalishining georafik qonuniyatlarini o’rganadigan fan.

**Tushuntirish-**bayon qilinayotgan materialni o‘quvchilar ongida idrok qilish va tushunib yeta olishiga mo‘ljallangan va fikrlashga qaratilgan usul.

**Talveg**- daryo va daryo vodiylari, jarlar va relief va boshqa erosion shakllarning eng quyi nuqtalarini birlashtiruvchi chiziq.

**Taqsimlagich kanal**- xo`jaliklararo va xo`jalik sug`orish shaxobchalarining kichik qismi bo`lib, suvni bevosita dalalarga beradigan uchastka suv tarqatgichlariga bo`linadi

**Tarmoq kanal**-magistral kanaldan suv oluvchi va ahamiyatli (suv sarfi, suv bilan taminlaydigan maydoni uzunligi ) bo`yicha bosh kanalning davomi bo`lgan kanal .

**Tashlama**- suv havzasidagi ortiqcha suvni chiqarib yuborish suvni pastki betga o`tkazish uchun mo`ljallangan gidrotexnika inshooti.Suv tashlama to`g`on tepasiga, yuqori bef sathi tagiga qo`yilgan yoki ayni paytda ikkalasi past-baland qilib ornatigan teshiklardan iborat bo`ladi

**Tekislik** - quruqlikda dengiz va okeanlar tubidagi yassi yoki biroz o`nqir-cho`nqir bo`lgan katta maydonlar quruqlikda dengiz sathidan past bo`lgan botiq tekislik deyiladi (mas;Kaspiy bo`yining shmoli va sharqi ).Tekislik yuzasining yotiq, qiya va botiq shakllari mavjud .. Ekzogen jarayonlarining tasir etishga ko`ra denudatsion va akummulyativ ( shu bilan birga allyuvial, prolyuvial, dengiz, ko`l va boshqa )tekisliklarga bo`linadi

**Tekislanish yuzasi** –relyefning birlamchi parchalanishi natijasida vujudga kelgan tekislanish sabab hosil bo`lgan tekis yuza .

**Tektonika.Geotektonika**– yer po`sti tuzilishi va tektonik harakatlar natijasida unda bo`lib turadigan o`zgarishlarni o`rrganadigan bo`lim .

**Terassalar**-daryo ko`l va dengizlar qirg`oqlari hamda tog`larning yonbag`irlaridagi kelib chiqishi turlicha bo`lgan tik yonbag`irlar bilan chegaralangan yoki garizantal yoki nishab tabiy saxin . Ular dengiz sathidan pastda suv tagida ham uchraydi. Terrassalar yakkka holda yoki ustma ust joylashgan bolib zinapoya korinishiga ega .

**Tog’ tizmalari** –tik yonbag’irli cho’zilib ketgan ensiz ko’tarilmalar .

**Tuman**– tomchi holidagi suyuq dispers fazali aerozollar.O`ta toyingan bug`lardan kondentsatsiya natijasida hosil boladi. Atmesferadagi yer sirti qatlamlaridagi suv buglarining toyinishidan hosil bolgan suv tomchilari yoki muz krestalllari toplanishidan iborat .

**Tuproq**- Organik moddalar qorishmalari madan, gaz va suyuqliklardan iborat , hayot biologik formalarini saqlab turgan yer fedosferasining yuqori qavatidir. Tuproq atrof muhitni va tarkibiga birlashib tasir ko`rsatuvchi tirik jonzotlarning yashashi uchun qulay muhit va suvni yaxshi ushlab qoluvchi va tozalovchi yaxshi tabiiy rezuardir. Tuproqllar yer shari iqlimi , organizmlar va relyef uning tog jinslari tasida shakklanadi . tuproq yerning 3ta boshqa; litosfera , biosfera va atmosfera qavati bilan birgalikda o`zaro litosferaning bir qismi xisoblanadi. Unumdorllik –bu dehqonchilik texnikasini yaxshilashga qaratilgan chora tadbir va usulllari majmuasi va qishloq xo`jaligi uchun kerak tuproq xususiyatidir. Tuproqlar tundra kulrang ( oriq ,boz o`rmon qora tuproq )va boshqa turlarga bo`linadi .

**Tuproq eroziyasi** – tuproqlarning yemirilishi(ajralishi) . Rivojlanish tezligi bo`yicha eroziya normal va jadal eroziyaga bo`linadi . Normal eroziya yer yuzasi formalari vasathini sezilarli darajada o`zgarishiga olib kelmaydi va tuproq hosil bolish jarayonidan sekinroq sodir boladi . Jadal eroziya tuproq hosil bolishidan tezroq kechadi, tuproqlarni inqirozga olib keladi va relyefni sezilarli darajada o`zgartirib yuboradi . sabablarga kora eroziya tabiiy va antropogenga bolinadi. Shuni aytib o`tish kerakki antropogen eroziya doimo ham jadal eroziya bolavermaydi , teskarisi ham bolishi mumkin .

**Tuproq-geografik rayonlashtirish-** bir xil tuzilishga ega ekologik sharoitli tuproq qatlami bilan o`zaro bog`liq tproqli hududlar guruhi (kvalifikatsiyasi).Uning maqsadi shunday aloqalarni izlash va tuproqlarni qishloq xojaligidagi imkoniyatlarini topish .

**Tuproq grunt**- suniy ravishta yoki yer uchastkasi yuzasidan olingan serxosil qavatli tuproq massasi.

**Tuproq profili**-tuproq hosil bolishining barcha tabiiy turlariga xos bolgan genetik gorizantal birikmasi. Tuproq profili tuproq hosil bolish jarayoni tasirida tuproq hosill qiluvchi jinslarning bilamchi deferensiyasi oqibatida vujudga keladi va vertikal tik boyich uning barcha xususiyatlarini ifodalaydi.

**Tuproqlarning sho’rlanishi**-asosan yer osti suvlarining bug`lanishi , ona jinslarning shorlanishi yoki eol omilllar tasirida kelib chiqadigan erigan tuzlarning to`planish jarayonidir( sho`rxoklanish jarayoni).Asosiy yoki tabiiy tuproqlarning sho`rlanish va ko`pincha o`ylanmay qilingan antropogen harakatlar (masalan sug`orish tasirida suv rejimining suniy o`zzgarishidan yuzaga keladigan ikkilamchi tuproq sho`rlanishi farqlanadi . Tuproqlarning sho`rlanishi sho`rxoksimon va sho`rlangan yerlarning hosil bo`lishiga olib keladi.

**Tur biologik tur**–ko`p bolalaydigan va tez ko`payadigan zotlarni ko`paytirish uchun aniq bir arealda yashaydigan yonma-yon umumiy morfologik xususiyatlarga ega abiotik va biotik muhitdagi o`zaro bog`liq umumiy turlar va boshqa xuddi shunday zotlarning bir –biridan uzoqdagi guruhlari gibrit shakllarning umuman aralashmagan o`zaro chatishtirishga moyil zotlar populyatsiya yoki ko`plab populyatsiyalar. Tur bu tirik organizmlar tizimidagi asosiy strukturali birlik va evolyutsining sifatli bosqichidir.

**Tashqi migratsiya** - 2turga bo`linadi ; emigratsiya - fuqorolarning o`z mamlakatidan boshqa mamlakatlarga doimiy yoki uzoq muddatga yashashga chiqishi va immigratsiya – bashqa davlat fyqorolarining doimiy yoki uzoq muddatda kirishi tushiniladi. Tashqi mehnat migratsiyasi alohida ajratilgan . Bu davlat hududida doimiy yashaydigan odamlarning qonun asosiga ixtiyoriy ravishta chet elga o`tishi , shuningdek , doimiy ravishta davlat chegarasidan tashqarida yashaydigan , ammo o`z hududida pullik mehnat faoliyatini olib boradigan muhojirlar yoki fuqoroligi bolmagan shaxslar , tashqi mehnat migratsiyasi subektlari ( mehnat muhojirlari ) fuqoroligi bo`lmagan davlatda pullik faoliyat bilan shug`ullanadigan , shug`ullanayotgan yoki shug`ullanadigan shaxslardir.

**Tashqi savdo aylanmasi** – tovarlar va xizmatlar eksporti va importi yig`indisidan iborat.

**To’qimachilik ishlab chiqarish** - yengiln sanoatning eng yirik tarmoqlaridan biri; o`simlik va hayvon xamoshyossidan va kimyoviy tolalardan kalava ip, gazlama va boshqa maxsulotlar ishlab chiqaradi .

**Tibbiyot ishlab chiqarish**– tibbiyot maxsulotlari ; dori vasitalari , tibbiy kiyim- kechak materialllari , asboblar , uskunalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan sanoat tarmog`i .

**Tikuvchilik ishlab chiqarish**– xilma –xil xamashyo ( mato, trikotaj matolar , suniy va haqiyqiy charm , mo`yna , turli xil aksesuarlar ) dan keng istemol mahsulotlari va buyumlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan sanoat tarmog`i .

**Tovar-** ishlab chiqarish – iqtisodiy faoliyatning moddiy - buyum shaklidagi har qanday mahsuloti ,sotuvchilar va xaridorlar o`rtasida oldi – sotdi , bozor munosabatlari obyekti. Tovarni bozorda sotish , ayirboshlash va shu orqali boshqalarning ehtiyojlarini qondirish uchun ishlab chiqariladigan mehnat mahsuloti .

**Tovarlar eksporti**– mamlakatning iqtisodiy huudidan olib chiqilgan tovarlar qiymati bo`lib , ushbu mamlakat rezidentlarining moddiy boylikllari qisqaradi.

**Tovar importi** - mamlakat iqtisodiy hududiga olib kirilgan tovarlar qiymati bolib ushbu mamlakat rezidentining moddiy boyliklari ortadi .

**Tovar zaxiralari** – zaxira jarayonida bolgan va chakana savdo tashkilotlari balansida turgann va keyinchalik sotishga mo`ljallangan mollar. Tovar zaxiralari tovarlar muomalasi normal jarayonini uzluksiz taminlashga , tovarlar tushumi to`xtashining ko`zda tutilmagan holatlarini olishga moljallangan . Bundan tashqari ularning sifati , xaridorlarning talablariga javob bermasligi tufayli savdoda tovarlarning turib qolishi hamda Tovar ishlab chiqarilishi talabdan oshib ketilishi bilan bilan bog`liq.

**Tur**- muayyan yo`nalish bo`yicha turistik xizmatlar majmuyi ( joy bandlash , joylashtirish, ovqatlantirish , transport, rekreatsiya , ekskursiya xizmatlari va boshqalar ) bilan taminlangan aniq muddatlardagi turistik sayohat .

**Turistik yo’llanma** – turistik xizmatlar majmuidan foydalanish huquqini tasdiqlovchi hujjat.

**Turizm** – jismoniy shaxsning doimiy istiqomat joyidan sog`lomlashtirish , marifiy , kasbiy- amaliy yoki boshqa maqsadlarda borilgan joyda (mamlakatda ) haq to`lanadigan faoliyat bilan shug`ullanmagan holda uzog`i bilan 1 yil muddatga jo`nab ketishi (sayohat qilishi).