|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Savol | Togri javob | Notogri javob | Notogri javob | Notogri javob |
| Agar mavzuli xaritalarda bir-biri bilan  bog‘liq bo‘lgan bir qancha komponentlar  tasvirlangan bo‘lsa, bunday xaritalar  ……..deb ataladi? | kompleks xaritalar | Dunyoning siyosiy xaritasi | Dunyoning tabiat zonalari xaritasi | Afrika materigining tabiiy xaritasi |
| Kompleks xaritaga misol? | Avstraliya materigining kompleks xaritasi | Dunyoning tabiat zonalari xaritasi | Dunyoning siyosiy xaritasi | Dunyoning tabiiy xaritasi |
| Umumgeografik xarita haqida to’g’ri  fikrni toping? | hududlarning umumiy ko‘rinishi va  geografik xususiyatlarini aks ettiradi | Ma’lum bir mavzuga qaratilgan  bo‘ladi | Quruqlik va okeanlar relyefi haqida  ma’lumot olish mumkin | B va C |
| Foydalanish turlariga ko’ra qanday  xaritalar mavjud? | Barcha javob to’g’ri | ilmiy | harbiy | O’quv, sayyohlik |
| Geografik bilimlarni oshirish maqsadida  xaritalar muayyan dastur asosida tizimli  ravishda to‘plam holiga keltiriladi  bunday xaritalar to’plami nima deyiladi? | Atlas | Dunyoning siyosiy xaritasi | Dunyoning tabiat zonalari xaritasi | Yozuvsiz xarita |
| Dunyoning tabiat zonalari xaritasi  haqida to’g’ri fikirni aniqlang? | Mavzuli xaritalar ma’lum bir mavzuga qaratilgan bo’ladi | Hududlarning umumiy ko‘rinishi va  geografik xususiyatlarini aks ettiradi | Quruqlik va okeanlar relyefi haqida  bo’ladi | Jahon davlatlarining geografik o‘rni va  chegaralari haqida ma’lumot olish mumkin |
| Rasimda tasvirlangan xarita nomini  toping | Dunyoning siyosiy xaritasi | Dunyoning tabiiy xaritasi | Afrika materigining tabiiy xaritasi | Avstraliya materigining kompleks  xaritasi |
| Rasimda tasvirlangan xarita nomini  toping? | Afrika materigining tabiiy xaritasi | Dunyoning tabiiy xaritasi | Avstraliya materigining kompleks  xaritasi | Dunyoning siyosiy xaritasi |
| Rasimda tasvirlangan xarita nomini  toping? | Avstraliya materigining kompleks xaritasi | Umumgeografik xarita | Afrika materigining tabiiy xaritasi | Mavzuli xarita |
| Rasimda tasvirlangan xarita nomini toping? | Mavzuli xarita | Umumgeografik xarita | Afrika materigining tabiiy xaritasi | Avstraliya materigining kompleks  xaritasi |
| 1:30 000 000 masshtabli xaritada ikki  shahar orasidagi masofa :a) 3 cm; b) 5 cm;  d) 10 cm; e) 15 cm bo‘lsa, ular orasidagi  haqiqiy masofani aniqlang? | a-900 km; b-1500km; d-3000km; e-4500km | a-900km; b-1500km; d-4000km  e-4500km | a-1200km; b-1600km; d-3000km;  e-4500km | a-1200km; b-1500km; d-3000km;  e-4500km |
| Masshtabi 1:20 000 000 bo‘lgan  xaritada ikki shahar orasidagi masofa  6 cm ga teng. Shaharlar orasidagi haqiqiy  masofani toping? | 1200 km | 1400 km | 1300 km | 2000 km |
| Xarita masshtabi 1:6 000 000, A va B  joylar orasidagi haqiqiy masofa 720 km  ga teng. Xaritada A va B nuqtalar orasidagi  masofani toping? | 12 cm | 14 cm | 20 cm | 10 cm |
| Toshkent va Samarqand shaharlari  orasidagi masofa taxminan 300 km.  Masshtabi 1:5 000 000 bo‘lsa, xaritada  ikki shahar orasidagi masofa qanchaga  teng bo‘ladi? | 6 cm | 7 cm | 9 cm | To’g’ri javob yo’q |
| 1:500 000 masshtabda tuzilgan xarita  masshtabiga ko‘ra xaritalarning qaysi  turiga mansub? | O’rta masshtabli xarita | yirik masshtabli xarita | mayda masshtabli xarita | To’g’ri javob yo’q |
| 500km masofa birinchi xaritada 8sm  ikkinchi xaritada 10sm bo’lsa xaritalarning  mashtablarini aniqlang (a); qaysi xarita  masshtabi yirikroq (b)? | a-birinchi xarita 62.5 cm; ikkinchi xarita 50cm; b- 50 cm xarita mashshtabi yirikroq | a-birinchi xarita 62,5sm; ikkinchi xarita  50sm; b-62,5 xarita masshtabi yirikroq | a-birinchi xarita 50sm; ikkinchi xarita  62,5sm; b-62,5 xarita masshtabi yirikroq | a-birinchi xarita 50sm; ikkinchi xarita  62,5sm; b-50sm xarita masshtabi yirikroq |
| A va B nuqta oralig’idagi haqiqiy masofa  1500km xaritada ushbu masofa 10sm qilib  tasvirlangan bo’lsa xarita masshtabini (m)  aniqlang? | 150 000 m | 1 500 000m | 150 m | 1 500 m |
| Ekvator deb nimaga aytiladi? | Yerning o‘rtasidan o‘tgan katta aylana chiziq | Yer yuzasidan o‘tkazilgan yarim  aylana chiziqlar | Qutblar tomon bir xil uzoqlikda  o‘tkazilgan aylana chiziqlar | Yer yuzasidan o’tgan kata yarim aylana  chiziq |
| Ekvatorning uzunligi taxminan qancha  bo’ladi? | 4000 km | 5000 km | 2000 km | 3000 km |
| Geografik kenglik deb nimaga aytiladi? | Ekvatordan berilgan nuqtagacha bo‘lgan meridian yoyning daraja hisobidagi kattaligiga aytiladi | Bosh meridiandan berilgan  nuqtagacha bo‘lgan parallel  yoyining daraja hisobidagi uzunligiga  aytiladi | Bosh meridiandan berilgan  nuqtagacha bo‘lgan parallel va meridian  yoyining daraja hisobidagi uzunligiga  aytiladi | A va C |
| Geografik uzunlik deb nimaga aytiladi? | Bosh meridiandan berilgan  nuqtagacha bo‘lgan parallel  yoyining daraja hisobidagi uzunligiga  aytiladi | Ekvatordan berilgan nuqtagacha  bo‘lgan meridian yoyining  daraja hisobidagi kattaligiga aytiladi | Bosh meridiandan berilgan  nuqtagacha bo‘lgan parallel va meridian  yoyining daraja hisobidagi uzunligiga  aytiladi | A va C |
| Qaysi rasadxonadan o’tgan meridian  bosh meridian deb qabul qilingan? | Grinvich rasadxonasi | Mirzo Ulug’bek rasadxonasi | Qirim astrofizika rasadxonasi | Birlik rasadxonasi |
| Geografik koordinata deb nimaga  aytiladi? | Yer yuzasidagi har qanday nuqtaning  geografik kengligi va geografik  uzunligiga | Yer yuzasidagi har qanday nuqtaning  geografik uzunligiga | Yer yuzasidagi har qanday nuqtaning  geografik kengligiga | To’g’ri javob yo’q |
| Yer ham o‘z o‘qi atrofida  aylanganida uning ikki qarama qarshi  tomonidagi nuqtasi o‘z joyida aylanadi.  Yerning shu ikki nuqtasi Yerning  qutblari deyiladi shu qutblar nomini  toping? | Shimoliy, Janubiy | Sharqqiy,Janubiy | Janubiy,Garbiy | Shimoliy,Sharqqiy |
| Ekvator yerni qanday yarimsharlarga  ajiratib turadi? | Shimoliy,Janubiy | Sharqqiy,Janubiy | Janubiy,Garbiy | Shimoliy,Sharqqiy |
| Daraja to’ri qanday xosil bo’ladi? | Parallellar va meridianlar o‘zaro  kesishishidan | Parallellar o’zaro kesishishidan | Meridianlar o’zaro kesishishidan | Barcha javob to’g’ri |
| Daraja to’rini nimalarda ko’rish  mumkin? | Barcha javob to’g’ri | Globus | Xarita | A va B |
| Daraja to’rini ahamiyati? | Hamma javob to’g’ri | Ufq tomonlarini aniqlash mumkin | Geografik koordinatani aniqlashda | yer yuzasidagi har qanday  joyning (nuqtaning) o‘rnini aniqlash  mumkin |
| Geografik kenglik …. dan … gacha  o‘lchanadi? |  |  |  |  |
| Toshkent shahri …… parallelda  joylashgan? | 41 |  |  | 31 |
| Agar nuqta ekvatordan shimolda  joylashgan bo‘lsa,nima deb ataladi? | Shimoliy kenglik | Janubiy kenglik | Sharqqiy kenglik | g’arbiy kenglik |
| Meridianlar deb nimaga aytiladi? | Shimoliy va Janubiy qutblarni  tutashtiruvchi Yer yuzasidan o‘tkazilgan  yarim aylana chiziqlar | Ekvatordan qutblar tomon bir xil  uzoqlikda o‘tkazilgan aylana chiziqlar | Yerning o‘rtasidan o‘tgan katta  aylana chiziq | A va C |
| Rasimda tasvirlangan raqamlarga mos  javobni aniqlang? | 1-Ekvator; 2-Parallellar; 3-Bosh  meridian; 4-Meridianlar | 1-Bosh meridian;2-Parallellar;  3-Ekvator; 4-Meridianlar | 1-Ekvator; 2-Meridianlar; 3-Bosh  meridian; 4-Parallellar | 1-Bosh meridian; 2-Meridianlar;  3-Ekvator; 4-Parallellar |
| Rasimdagi 1-raqamga xos malumotni  aniqlang? | Shimol | Sharq | G’arb | Janub |
| Rasimdagi 2-raqamga xos malumotni  aniqlang? | Janub | Sharq | G’arb | ) Shimol |
| Rasmda nima tasvirlangan? | Meridianlar | Parallellar | Ekvator chizig‘i | To’g’ri javob yo’q |
| Rasimda nima tasvirlangan? | Parallellar | Ekvator chizig‘i | Meridianlar | To’g’ri javob yo’q |
| Relyef deb nimaga aytiladi? | Barcha past balandliklar relyef deb  aytiladi | Barcha baland yerlar relyef deb ataladi | Keng tekisliklar relyef deyiladi | A va B |
| Joyning necha xil balandligi mavjud (a); va ular qaysilar (b)? | a-2xil; b-Joyning mutlaq balandligi,  nisbiy balandlik | a-2xil; b-Tabiiy balandlig,nisbiy  balandlik | 3-xil; a-Tabiiy balandlig,nisbiy  balandlig,mutlaq balandlik | A va B |
| Yer yuzasidagi balandliklar nima  yordamida o’lchanadi? | Nivelir | Defktoskoplar | Seysmograf | A va B |
| Gorizontallar deb nimaga aytiladi? | Quruqlik yuzasidagi mutlaq balandligi  bir xil bo‘lgan nuqtalarni xaritalarda  tutashtiruvchi chiziqlarga aytiladi | Quruqlik yuzasidagi mutlaq  balandligi bir xil bo‘lmagan nuqtalarni  xaritalarda tutashtiruvchi chiziqlarga  aytiladi | Suv yuzasidagi mutlaq balandligi bir  xil bo‘lgan nuqtalarni xaritalarda  tutashtiruvchi chiziqlarga aytiladi | Suv yuzasidagi mutlaq balandligi bir  xil bo‘lmagan nuqtalarni xaritalarda  tutashtiruvchi chiziqlarga aytiladi |
| Yer yuzasi qaysi tomonga qiya bo‘lsa,  gorizontallarga qiya tomonni ko‘rsatuvchi  chiziqcha qo‘yiladi. Bu  chiziqcha.........deyiladi? | Bergshtrix | Parallellar | Meridianlar | Botiqlik |
| Joyning mutlaq balandligi. Deb nimaga  aytiladi? | Yer yuzidagi har bir joyning dengiz  (okean) sathidan balandligi mutlaq  balandlik deyiladi | Yer yuzidagi har bir joyning dengiz  (okean) sathidan pastligi mutlaq balandlik  deyiladi | Yer yuzidagi har bir joyning dengiz  (cho’l) sathidan pastligi mutlaq balandlik  deyiladi | Yer yuzidagi har bir joyning dengiz  (cho’l) sathidan balandligi mutlaq  balandlik deyiladi |
| Joyning nisbiy balandligi deb nimaga  aytiladi? | Yer yuzasidagi biror nuqtaning boshqa  nuqtadan tik balandligiga nisbiy balandlik  deyiladi | Yer yuzasidagi biror nuqtaning boshqa  nuqtadan qiya balandligiga nisbiy  balandlik deyiladi | Yer yuzasidagi biror nuqtaning boshqa  nuqtadan botiq balandligiga nisbiy  balandlik deyiladi | To’g’ri javob yo’q |
| Toshkent shahrining dengiz sathidan o‘rtacha balandligi qancha? | 400m | 300m | 200m | 500m |
| O‘zbekistondagi eng baland  tog‘ – Hazrati Sulton cho‘qqisining  balandligi qancha? | 4643m | 3643m | 5000m | 4743m |
| 0 balandlik deb qabul qilingan joyni  aniqlang? | Kronshtad shahrida o‘rnatilgan belgi  futshtok | Jarliklar 0 balandlik deb qabul qilingan | Qiya tog’lar 0 balandlik deb qabul  qilingan | B va C |
| Qizilqum cho‘lidagi Mingbuloq  botig‘ining dengiz sathidan balandligi  qancha? | -12 | +12 | +32 | ) -14 |
| Rasimda tasvirlangan uskuna haqida  to’g’ri fikirni aniqlang? | D) A va C | A)Yer yuzasidagi balandliklar o’lchanadi | B)Nivelirlash geodezik ishlarning bir turi  bo‘lib, uning natijasida yer yuzasida  joylashgan nuqtalarning mutlaq balandligi  o‘lchanadi | C)Nivelirlash joy relyefining shakllarini  o‘rganish, ularni plan va xaritalarda  tasvirlash hamda har xil bino va  inshootlarni loyihalash, qurishda zarur  bo‘lgan nuqtalar balandligini o‘lchash  va ularning farqini aniqlash uchun  bajariladi |
| Rasimdagi oq chiziqda qanday  balandlik tasvirlanmoqda? | Mutlaq balandlik | Tabiiy balandlik | Nisbiy balandlik | A va C |
| Ushbu rasimda nima tasvirlanmoqda? | Botiqlikning xaritalarda gorizontallar  bilan tasvirlanishi | Tepalikning xaritalarda gorizontallar  bilan tasvirlanishi | Tepalikning xaritalarda niviler bilan  tasvirlanishi | Botiqlikning xaritalarda niviler bilan  tasvirlanishi |
| Ushbu rasmda nima tasvirlanmoqda? | Tepalikning xaritalarda gorizontallar  bilan tasvirlanishi | Botiqlikning xaritalarda gorizontallar  bilan tasvirlanishi | Tepalikning xaritalarda niviler bilan  tasvirlanishi | Botiqlikning xaritalarda niviler bilan  tasvirlanishi |
| Xaritalarda relyefni tasvirlashning eng  ko‘p qo‘llaniladigan usullaridan biri  qaysi hisoblanadi? | Gorizontallar | Nivelirlash | To’g’ri javob yo’q | Bergshtrix |
| 0 metrdan past joylar qanday rangda  tasvirlanadi va ularga qanday joylar misol  bo’ladi? | To’q yashil; Botiq joylar | Och yashil; asosan; Tepa joylar | To’q yashil; asosan Qiya joylar | Och yashil;Tepa joylar |
| 100-200m bo’lgan joylar qanday rangda  ifodalanadi? | Och yashil | Yashil | To’q yashil | Och jiggarang |
| 0-100m bo’lgan joylar qanday rangda  ifodalanadi? | Yashil | Och yashil | To’q yashil | Och jiggarang |
| 200-400m bo’lgan joylar qanday ranga  ifodalanadi? | Och jiggarang | Och yashil | Yashil | To’q yashil |
| . ……………. xaritalarda  tasvirlanadigan eng murakkab  elementlardan biri hisoblanadi | Relyef | Bergshtrix | Masshtab | A va B |
| Oddiy shakllar eni va boʼyi masshtab  asosida kichraytirilib tasvirlansa, relyef  uchun uchinchi bir koʼrsatkich ….. ham  tasvirlanishi kerak? | Balandlik | Hajim | Zichlik | Massa |
| Xaritaning masshtabi 1:15 000 000 ikki  shahar orasidagi haqiqiy masofa 600  km ga teng bo‘lsa, bu masofa xaritada  necha cm ga teng bo‘ladi? | 4sm | 3sm | 5sm | 2sm |
| A nuqta qaysi kenglik va uzunlikda  joylashgan? | shimoliy kenglik, g‘arbiy uzunlik | shimoliy kenglik, sharqiy uzunlik | janubiy kenglik, g‘arbiy uzunlik | janubiy kenglik, sharqiy uzunlik |
| Agar K nuqta dengiz sathidan 500 m  balandda joylashgan bo‘lsa, M nuqta  necha metr balandda joylashgan? | 900 m | 800 m | 950 m | ) 850 m |
| Hazrati Sulton cho’qqisining dengiz  sathidan o’rtacha balandligi Toshkent  shahrining dengiz sathidan o’rtacha  balandligidan qanchaga farq qiladi? | 4243 | 4342 | 4423 | To’g’ri javob yo’q |
| Quydagi chizmada gorizontallar har  100m dan o’tkazilgan bo’lsa A nuqtaning  mutlaq baladligi qanchaga teng? | 1500m | 800m | 1400m | ) 700m |
| Grafika asosida to’g’ri fikirni aniqlang? | Shimoliy kenglik; G’arbiy uzunlik | Janubiy Kenglik; Shimoliy uzunlik | Shimoliy kenglik;Sharqiy uzunlik | Janubiy kenglik; Sharqiy uzunlik |
| Grafika asosida to’g’ri ma’lumotni  aniqlang? | Shimoliy kenglik;Sharqiy uzunlik | Shimoliy kenglik; G’arbiy uzunlik | Janubiy Kenglik; Shimoliy uzunlik | Janubiy kenglik; Sharqiy uzunlik |