|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shipris suvdan olingandan keyin ham undagi suv to`kilmaydi. Nega suvning og`irligi bo`lsa ham , suv to`kilmaydi ? | Atmosfera bosimi tufayli to’kilmaydi | Zichlik tufayli to’kilmaydi | Hajim tufayli to’kilmaydi | Massa tufayli to’kilmaydi |
| Havo bosimi deb nimaga aytiladi? | Havoning Yer yuzasiga va undagi  barcha narsalarga bo‘lgan bosimi havo  bosimi deb ataladi | Suvning Yer yuzasiga va undagi barcha  narsalarga bo‘lgan bosimi havo  bosimi deb ataladi | Quruqlikning Yer yuzasiga va undagi  barcha narsalarga bo‘lgan bosimi havo  bosimi deb ataladi | A va C |
| Simobli barometrni kim kashf qilgan? | 1643-yilda E.Torrichelli | 1643-yilda Nikolay Kopernik | 1643-yilda Jordano Bruno | 1643-yilda Iogan Keplerlar |
| Me’yoriy atmosfera bosimi deb nimaga  aytiladi? | Dengiz sathida harorat 0⁰C ga teng  bo‘lgandagi havo bosimidir | Dengiz sathida harorat 1⁰C ga teng  bo‘lgandagi havo bosimidir | Okean sathida harorat 0⁰C ga teng  bo‘lgandagi havo bosimidir | Okean sathida harorat 1⁰C ga teng  bo‘lgandagi havo bosimidir |
| Me’yoriy atmosfera bosimi qancha hg  teng? | 760mm simob ustuniga teng | 790 mm simob ustuniga teng | 780mm simob ustuniga teng | 750mm simob ustuniga teng |
| Atmosfera bosimi nima yordamida o’lchanadi? | Barometr | Tanometir | Termometir | Manometir |
| Havo 1 cm2 yuzaga ......dan ortiqroq  kuch bilan ta’sir ko‘rsatadi? | 1000gr | 2kg | 3kg | 2500gr |
| Dengiz sathidan 24m balandlika  ko’tarilganda atmosfera bosimi o’rtacha | To’g’ri javob yo’q | 1mm simob ustunga pasayadi | 2mm simob ustunga pasayadi | 4mm simob ustunga pasayadi |
| Odam nima uchun havo bosimini  sezmaydi? | Havo bosimi inson tanasidagi ichki  bosim bilan bir xil bo’lganligi uchun | Havo bosimi inson tanasidagi ichki  bosim bilan xar- xil bo’lganligi uchun | Havo bosimi inson tanasidagi ichki va  tashqi bosim bilan bir xil bo’lganligi uchun | Havo bosimi inson tanasidagi ichki va  tashqi bosim bilan xar- xil bo’lganligi  uchun |
| Yer sirtidan yuqoriga ko‘tarilgan sari  atmosfera bosimi kamayib boradi. Bunga  sabab nimada? | Yer sirtidan yuqoriga ko‘tarilgan  sari havo zichligi kamayadi | Yer sirtidan yuqoriga ko‘tarilgan  sari havo zichligi ortadi | Yer sirtidan yuqoriga ko‘tarilgan  sari havo hajmi kamayadi | Yer sirtidan yuqoriga ko‘tarilgan  sari havo hajmi ortadi |
| Toshkent shahri dengiz sathidan  600 m balandlikda joylashgan. deb faraz  qilsek Toshkentda havo harorati 0⁰C  bo‘lganida, havo bosimi qanchaga  Teng bo’ladi? | 600 mm simob ustun | 810 mm simob ustun | 730 mm simob ustun | 710 mm simob ustun |
| Troposferada yuqoriga ko‘tarilgan  sari har 1000 m da havo harorati 6⁰C  ga pasayib boradi. Agar yer yuzasida  havo harorati +18⁰C bo‘lsa, 2800 m  balandlikdagi tog‘ cho‘qqisida  harorat qanchaga teng bo‘ladi? | +1,2 | +1 | +2 | +4 |
| Dengiz sathida havo bosimi 760 mm  simob ustuniga teng bo‘lsa, balandligi  2000 m bo‘lgan tog‘ cho‘qqisidagi havo  bosimini aniqlang? | To’g’ri javob yo’q | 633,44 | 563,33 | 593,33 |
| Meteorologik quti yer yuzasidan  qancha m balandlikda joylashtiriladi? | 2m balandlikda | 1m balandlikda | 4m balandlikda | 3m balandlikda |
| Havo harorati nima yordamida  o’lchanadi? | Termometir | Tanometir | Barometir | Sifigomometir |
| Meteorologik qutining eshigi qaysi  tomonga qarab turushi kerak va nima  uchun? | Shimolga;termometirga quyosh  tushmasligi uchun | Janubga;termometirga quyosh  tushmasligi uchun | Sharqqa;termometirga quyosh  tushmasligi uchun | G’arbga;termometirga quyosh  tushmasligi uchun |
| Barometr so’zning manosi? | Baros– “og‘irlik”, “bosim”, metreo–  “o‘lchash”) | Baros– “hajm”, “bosim”, metreo–  “o‘lchash”) | Baros– “zichlik”, “bosim”, metreo–  “o‘lchash”) | Baros– “zichlik”, “bosim”, metreo–  “o‘lchash”) |
| Agar samolyot uchayotgan  balandlikda havo harorati –14⁰C va  xuddi shu vaqtda yer yuzida harorat  +10⁰C ga teng bo‘lsa, samolyot necha  metr balandlikda uchmoqda? | 4000m | 2000m | 1500m | To’g’ri javob yo’q |
| Havo haroratining sutkalik amplitudasi  deb nimaga aytiladi? | Sutkalik havo haroratining yuqori va  past ko‘rsatkichlari orasidagi farqiga | Yil davomidagi yuqori harorat bilan  past harorat orasidagi farqiga aytiladi | Oy davomidagi yuqori harorat bilan  past harorat orasidagi farqiga aytiladi | To’g’ri javob yo’q |
| Havo harorati ning yillik amplitudasi  deb nimaga aytiladi? | Yil davomidagi yuqori harorat bilan  past harorat orasidagi farqiga aytiladi | Oy davomidagi yuqori harorat bilan  past harorat orasidagi farqiga aytiladi | Sutkalik havo haroratining yuqori va  past ko‘rsatkichlari orasidagi farqiga | To’g’ri javob yo’q |
| .Jadval asosida o’rtacha sutkalik haroratni toping?  Soat 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 03:00  Harorat +50C +12⁰C +11⁰C +15⁰C +7⁰C +6⁰C +2⁰C +6⁰C | +80C | +50C | +70C | +90C |
| Jadval asosida o’rtacha sutkalik haroratni toping?  Soat 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 03:00  Harorat -10C +3⁰C +9⁰C +14⁰C +7⁰C +2⁰C +0⁰C -4⁰C | +3,750C | +50C | -50C | -3,750C |
| .Jadval asosida yillik o’rtacha haroratni toping?  Oylar O‘rtacha oylik  haroratlar  Oylar O‘rtacha oylik  haroratlar  Yanvar -50C Iyul +300C  Fevral -30C Avgust +250C  Mart +120C Sentyabr +120C  Aprel +180C Oktyabr +100C  May +220C Noyabr +110C  Iyun +260C Dekabr -20C | +130C | +14,660C | -14,660C | -130C |
| Toshkentda havo harorati + 27 0C, Sidneyda havo harorati + 12 0C  bo’lsa, bu shaharlardan 4 km balanddagi havo haroratini aniqlang? | Toshkentda;+ 30C, Sidneyda;-120C | Toshkentda;- 30C, Sidneyda;-120C | Toshkentda;+ 510C, Sidneyda;-360C | Toshkentda;- 510C, Sidneyda;-360C |
| Termometr 8 km balandlikda – 18 0C ko’rsatadi. Bu vaqt yer yuzasidan  havo harorati qanchaga tengligini hisoblab toping? | 300C | 400C | 200C | 150C |
| Agar tog’ etagidagi havo harorati +26 0C tog’ cho’qqisida + 10 0C bo’lsa,  bu tog’ning balandligini toping? | 2,6km | 2,5km | 1,4km | 2km |
| Yakutsk shahrida yanvar oyining o’rtacha havo harorati - 43,3 0C; iyul  havo harorati +19,1 0C yillik havo haroratini o’zgarish amplitudasini aniqlang? | - 62,40C | + 67,40C | - 67,40C | + 62,40C |
| Parashyutchi 4 km balandlikda sakrashga hozirlik ko’rayapti, agar yer  yuzasida havo harorati +16 0C bo’lsa, shu balandlikdagi havo haroratini aniqlang? | +80C | -80C | +60C | -60C |
| Iyul oyida Pomir, Kavkaz va Ural tog’lari etaklarida havo harorati  +36 0C; +24 0C; +20 0C bo’lsa, bu tog’larning eng baland cho’qqisida havo  haroratini o’lchab toping?  (Izoh; Pomirning eng yuqori cho’qqisi Samoniyon 7495m; Kavkaz eng baland cho’qqisi  Elbrus 5642m; Ural eng baland cho’qqisi Narodnaya 1895m) | Pomir-90C; Kavkaz -11,60C; Ural +9,90C | Pomir-80C; Kavkaz -11,60C; Ural +9,90C | Pomir-90C; Kavkaz -11,60C; Ural -9,90C | Pomir-11,60C; Kavkaz -9,90C; Ural +90C |
| Uchib borayotgan samolyotning tashqarisidagi havo harorati -30 0C  bo’lsa, xuddi shu vaqtda yer yuzasidagi havo harorati + 24 0C bo’lsa, samolyot  qancha balandlikka ko’tarilgan? | 9km | 6km | 5km | 10km |
| Biosferaning qalinligi qancha? | 30-40km | 50-60km | 20-30km | 30-50km |
| Biosferaning boshqa qobiqlardan eng  asosiy farqi nima? | Tirik organizmlarning mavjudligi bilan  farq qiladi | Havo harorati bilan farq qiladi | Rlyeflari bilan farq qiladi | Hamma javob to’g’r |
| Sernam ekvatorial o‘rmonlar zonalariga  xos malumotni toping? | O‘simliklar siyrak bo‘lib,  quruq iqlim sharoitiga moslashgan  Yil bo‘yi faqat bitta fasl – yoz bo‘ladi | Bu zonaga ikki fasl xos: sernam issiq  yoz va quruq issiq qish | O‘rtacha oylik harorat +15⁰C – +32⁰C  atrofida | O‘simliklar siyrak bo‘lib,  quruq iqlim sharoitiga moslashgan |
| Savannalar va siyrak o‘rmonlar  zonalariga xos malumotni toping? | O‘rtacha oylik harorat +15⁰C – +32⁰C  atrofida | **Bu zonaga ikki fasl xos: sernam issiq**  **yoz va quruq issiq qish** | O‘simliklar siyrak bo‘lib,  quruq iqlim sharoitiga moslashgan | Yil bo‘yi faqat bitta fasl – yoz bo‘ladi |
| Mavsumiy nam tropik o‘rmonlar  zonalariga xos malumotni toping? | Bu zona sernam ekvatorial o‘rmonlar  zonasini shimol va janub tomonlardan  o‘rab turadi | Dehqonchilik maqsadlarida  foydalaniladigan yerlarga aylantirilgan | Yog‘in nisbatan ko‘proq (400–1000  mm atrofida) | Yoz salqin va qisqa, qish esa qattiq va  uzoq davom etadi (7–9 oy) |
| Tundra va o‘rmon – tundra zonalari xos  xususiyatni toping? | Yoz salqin va qisqa, qish esa qattiq va  uzoq davom etadi (7–9 oy) | Dehqonchilik maqsadlarida  foydalaniladigan yerlarga aylantirilgan | Yog‘in nisbatan ko‘proq (400–1000  mm atrofida) | Bu zona sernam ekvatorial o‘rmonlar  zonasini shimol va janub tomonlardan  o‘rab turadi |
| O‘rmon-dasht va dashtlar zonalariga xos  malumotni toping? | Dasht zonasi tuproqlari unumdor  bo‘lganligi uchun hozirgi vaqtda bu zona  deyarli to‘liq dehqonchilik maqsadlarida  foydalaniladigan yerlarga aylantirilgan | Yillik yog‘in miqdori 2000 mm dan  Oshadi | Bu zona yirik hayvonlarning ko‘pligi  bilan ajralib turadi | Subtropik, tropik va mo‘tadil  mintaqalarda, ayniqsa, Afrika va Osiyo  qit’alarida cho‘llar juda katta maydonni  egallagan |
| Chala cho‘l va cho‘llar zonalariga xos  malumotni toping? | Subtropik, tropik va mo‘tadil  mintaqalarda, ayniqsa, Afrika va Osiyo  qit’alarida cho‘llar juda katta maydonni  egallagan | Yillik yog‘in miqdori 2000 mm dan  Oshadi | Bu zona yirik hayvonlarning ko‘pligi  bilan ajralib turadi | Dasht zonasi tuproqlari unumdor  bo‘lganligi uchun hozirgi vaqtda bu zona  deyarli to‘liq dehqonchilik maqsadlarida  foydalaniladigan yerlarga aylantirilgan |
| Arktika cho‘llari zonasiga xos  malumotni aniqlang? | Bu zonada havo juda sovuq va past  haroratli davr juda uzoq davom etadi | Yoz salqin va qisqa, qish esa qattiq va  uzoq davom etadi (7–9 oy) | Qish ancha sovuq,yoz iliq bo‘ladi | Qurg‘oqchil davrda esa daraxtlar  bargini to‘kadi |
| Aralash va keng bargli o‘rmonlar  zonasiga xos malumotni aniqlang? | Qish ancha sovuq, yoz iliq bo‘ladi | Bu zonada havo juda sovuq va past  haroratli davr juda uzoq davom etadi | Yoz salqin va qisqa, qish esa qattiq va  uzoq davom etadi (7–9 oy) | Qurg‘oqchil davrda esa daraxtlar  bargini to‘kadi |
| O‘simliklarining asosiy xususiyati  doimiy yashilligi, ko‘p yarusliligi va  juda qalinligidir. Ushbu fikir qaysi zonaga  tegishli? | Sernam ekvatorial o‘rmonlar zonasi | Mavsumiy nam tropik o‘rmonlar zonasi | Savannalar va siyrak o‘rmonlar zonasi | Chala cho‘l va cho‘llar zonasi |
| yillik yog‘in miqdori juda kam  (100–200 mm, asosan yoz oylarida  yog‘adi) ush fikir qaysi zonaga tegishli? | Chala cho‘l va cho‘llar zonasi | Mavsumiy nam tropik o‘rmonlar zonasi | Sernam ekvatorial o‘rmonlar zonasi | Savannalar va siyrak o‘rmonlar zonasi |
| Bu zona mavsumiy o‘rmonlar  zonasiga tutashib turadi ushbu fikir qaysi  zonaga tegishli? | Savannalar va siyrak o‘rmonlar zonasi | Mavsumiy nam tropik o‘rmonlar zonasi | Sernam ekvatorial o‘rmonlar zonas | Chala cho‘l va cho‘llar zonasi |
| Bu zona sernam ekvatorial o‘rmonlar  zonasini shimol va janub tomonlardan  o‘rab turadi ushbu fikr qaysi zonaga  tegishli? | Mavsumiy nam tropik o‘rmonlar zonasi | Sernam ekvatorial o‘rmonlar zonasi | Savannalar va siyrak o‘rmonlar zonasi | Chala cho‘l va cho‘llar zonasi |
| Bu zonaning ko‘p yerlari keng bargli  va ignabargli o‘rmonlar bilan qoplangan  ushbu fikr qaysi zonaga tegishli? | Aralash va keng bargli o‘rmonlar  zonasida | Tundra va o‘rmon – tundra zonalari | Arktika cho‘llari zonasi | O‘rmon-dasht va dashtlar zonasi |
| Yog‘in asosan qor shaklida yog‘adi  ushbu fikr qaysi zonaga tegishli? | Arktika cho‘llari zonasi | Tundra va o‘rmon – tundra zonalari | Aralash va keng bargli o‘rmonlar  zonasida | O‘rmon-dasht va dashtlar zonasi |
| Janubiy yarimsharning bu kengliklari  asosan dengiz va okeanlar bilan  qoplanganligi uchun dashtlar kam ushbu  fikr qaysi zonaga tegishli? | O‘rmon-dasht va dashtlar zonasi | Tundra va o‘rmon – tundra zonalari | Arktika cho‘llari zonasi | Aralash va keng bargli o‘rmonlar  zonasida |
| Oylik harorat iyulda +10⁰C +13⁰C  atrofida ushbu fikr qaysi zonaga tegishli? | Tundra va o‘rmon – tundra zonalari | Arktika cho‘llari zonas | Aralash va keng bargli o‘rmonlar  zonasida | O‘rmon-dasht va dashtlar zonasi |
| Tundra va o‘rmon – tundra zonalarida  yillik yog’in miqdorini aniqlang? | Yillik yog‘in miqdori 200–400 mm  atrofida. | Yillik yog‘in miqdori 2000  mm dan oshadi, yil bo‘yi bir xilda  taqsimlanadi | Yillik yog‘in miqdori juda kam  (100–200 mm, asosan yoz oylarida  yog‘adi) | Yillik yog‘in nisbatan ko‘proq  400–1000 mm atrofida |
| Chala cho‘l va cho‘llar zonasida yillik  yog’in miqdorini aniqlang? | Yillik yog‘in miqdori juda kam  (100–200 mm, asosan yoz oylarida  yog‘adi) | Yillik yog‘in miqdori 2000  mm dan oshadi, yil bo‘yi bir xilda  taqsimlanadi | Yillik yog‘in miqdori 200–400 mm  atrofida | Yillik yog‘in nisbatan ko‘proq  400–1000 mm atrofida |
| Aralash va keng bargli o‘rmonlar  zonasida yillik yog’in miqdorini aniqlang? | .Yillik yog‘in nisbatan ko‘proq  400–1000 mm atrofida | A)Aralash va keng bargli o‘rmonlar  zonasida yillik yog’in miqdorini aniqlang? | Yillik yog‘in miqdori juda kam  (100–200 mm, asosan yoz oylarida  yog‘adi | Yillik yog‘in miqdori 200–400 mm  atrofida |
| Sernam ekvatorial o‘rmonlar zonalarda  yillik yog’in miqdorini aniqlang? | Yillik yog‘in miqdori 2000  mm dan oshadi, yil bo‘yi bir xilda  taqsimlanad | Yillik yog‘in miqdori juda kam  (100–200 mm, asosan yoz oylarida  yog‘adi) | Yillik yog‘in miqdori 200–400 mm  atrofida. | Yillik yog‘in nisbatan ko‘proq  400–1000 mm atrofida |
| Savannalar va siyrak o‘rmonlar  zonalarida o’rtacha oylik harorat qancha? | O‘rtacha oylik harorat +15⁰C – +32⁰C  atrofida | O‘rtacha oylik harorat iyulda +10⁰C  +13⁰C atrofida | O‘rtacha oylik harorat +30⁰C dan  yuqori | O‘rtacha oylik harorati yil bo‘yi  deyarli bir xil +25⁰C atrofida bo‘lad |
| Sernam ekvatorial o‘rmonlar zonalarida  o’rtacha harorat qancha? | O‘rtacha oylik harorati yil bo‘yi  deyarli bir xil +25⁰C atrofida bo‘ladi | O‘rtacha oylik harorat +15⁰C – +32⁰C  atrofida | O‘rtacha oylik harorat iyulda +10⁰C  +13⁰C atrofida | O‘rtacha oylik harorat +30⁰C dan  yuqori |
| Chala cho‘l va cho‘llar zonalarida  o’rtacha harorat qancha? | O‘rtacha oylik harorat +30⁰C dan  yuqori | O‘rtacha oylik harorat +15⁰C – +32⁰C  atrofida | O‘rtacha oylik harorat iyulda +10⁰C  +13⁰C atrofida | O‘rtacha oylik harorati yil bo‘yi  deyarli bir xil +25⁰C atrofida bo‘ladi |
| Tundra va o‘rmon – tundra zonalarida  o’rtacha oylik harorat qancha? | O‘rtacha oylik harorat iyulda +10⁰C  +13⁰C atrofida | O‘rtacha oylik harorat +15⁰C – +32⁰C atrofida | O‘rtacha oylik harorat +30⁰C dan  yuqori | O‘rtacha oylik harorati yil bo‘yi  deyarli bir xil +25⁰C atrofida bo‘ladi |
| .Rasimda tasvirlangan tabiat zonasi  nomini aniqlang? | Savannalar va siyrak o‘rmonlar zonas | Arktika cho‘llari zonasi | Mavsumiy nam tropik o‘rmonlar zonasi | O‘rmon-dasht va dashtlar zonas |
| Rasimda tasvirlangan tabiat zonasi  nomini aniqlang? | Mavsumiy nam tropik o‘rmonlar zonasi | Arktika cho‘llari zonasi | Savannalar va siyrak o‘rmonlar zonasi | O‘rmon-dasht va dashtlar zonasi |
| Rasimda tasvirlangan tabiat zonasi  nomini aniqlang? | O‘rmon-dasht va dashtlar zonasi | Arktika cho‘llari zonasi | Savannalar va siyrak o‘rmonlar zonasi | Mavsumiy nam tropik o‘rmonlar zonasi |
| Rasimda tasvirlangan tabiat zonasi  nomini aniqlang? | Arktika cho‘llari zonasi | Savannalar va siyrak o‘rmonlar zonasi | Mavsumiy nam tropik o‘rmonlar zonasi | O‘rmon-dasht va dashtlar zonasi |
| Rasimda tasvirlangan tabiat zonasi  nomini aniqlang? | Sernam ekvatorial o‘rmonlar zonasi | Chala cho‘l va cho‘llar zonasi | Aralash va keng bargli o‘rmonlar zonasi | O‘rmon-dasht va dashtlar zonasi |
| Rasimda tasvirlangan tabiat zonasi  nomini aniqlang? | Aralash va keng bargli o‘rmonlar zonasi | Chala cho‘l va cho‘llar zonasi | Sernam ekvatorial o‘rmonlar zonasi | O‘rmon-dasht va dashtlar zonasi |
| Rasimda tasvirlangan tabiat zonasi  nomini aniqlang? | Chala cho‘l va cho‘llar zonasi | Aralash va keng bargli o‘rmonlar zonasi | Sernam ekvatorial o‘rmonlar zonasi | O‘rmon-dasht va dashtlar zonasi |
| Rasimda tasvirlangan tabiat zonasi  nomini aniqlang? | Tundra va o‘rmon – tundra zonalari | Arktika cho‘llari zonasi | Aralash va keng bargli o‘rmonlar zonasi | Mavsumiy nam tropik o‘rmonlar zonasi |
| Rasimda tasvirlangan tabiat zonasiga  xos ma’lumotni aniqlang? | Yanvarda esa –10⁰C dan –40⁰C gacha  pasayib ketadi | Bu zonaning ko‘p yerlari keng bargli  va ignabargli o‘rmonlar bilan qoplangan | Oqar suvlarga boy bo‘lmagan zona  hisoblanadi | Bu zona yirik hayvonlarning ko‘pligi  bilan ajralib turadi |
| Rasimda tasvirlangan tabiat zonasiga  xos ma’lumotni aniqlang? | Oqar suvlarga boy bo‘lmagan zona  hisoblanadi | Bu zonaning ko‘p yerlari keng bargli  va ignabargli o‘rmonlar bilan qoplangan | Yanvarda esa –10⁰C dan –40⁰C gacha  pasayib ketadi | Bu zona yirik hayvonlarning ko‘pligi  bilan ajralib turadi |
| Rasimda tasvirlangan tabiat zonasiga  xos ma’lumotni aniqlang? | Bu zonaning ko‘p yerlari keng bargli  va ignabargli o‘rmonlar bilan qoplangan | Yanvarda esa –10⁰C dan –40⁰C gacha  pasayib ketadi | Oqar suvlarga boy bo‘lmagan zona  hisoblanadi | Bu zona yirik hayvonlarning ko‘pligi  bilan ajralib turadi |
| Rasimda tasvirlangan tabiat zonasiga  xos ma’lumotni aniqlang? | Bu zona yirik hayvonlarning ko‘pligi  bilan ajralib turadi | Bu zonaning ko‘p yerlari keng bargli  va ignabargli o‘rmonlar bilan qoplangan | Yanvarda esa –10⁰C dan –40⁰C gacha  pasayib ketadi | Oqar suvlarga boy bo‘lmagan zona  hisoblanadi |
| Rasimdagi 1-2-3 qatlam nomlarini  to’g’ri juftlang? | 1- Stratosfera; 2-Ozon qatlami; 3-  Troposfera | 1-Termosfera; 2-Strosfera; 3-Ekzosfera | 1-Stratosfera; 2-Litosfera; 3-Mezosfera | 1-Stratosfera; 2-Mezosfera; 3-Litosfera |
| Rasimdagi 4-5-6 qatlam nomlarini  to’g’ri juftlang? | 4-Gidrosfera; 5-Litosfera; 6-Mantiya | 4-Gidrosfera; 5-Litosfera; 6-Yer qobig’i | 4-Gidrosfera; 5-Troposfera;  6-Yer qobig’i | A va B |
| Sherzod yerdan 8000 metr balandda  samolyot oynasidan tashqarini  tomosha qilib borar ekan, tashqarida  havo harorati qancha ekanligiga qiziqdi.  Sherzod internet orqali balandlikka  ko‘tarilgan sari atmosfera  siyraklashishini, natijada Yer yuzasiga  tarqaladigan issiqlikning ta’siri kamayib,  yerning qattiq qatlamidan har 100 metr  yuqoriga ko‘tarilganda havo harorati  o‘rtacha 0,6°C ga kamayib borishini  aniqladi.  1-savol. Agar yer yuzasida harorat  10 0C ga teng bo‘lsa, Sherzod uchayotgan  samolyot tashqarisidagi harorat necha  gradusga teng bo‘ladi?  2-savol. Yerdan 9000 metr balandlikda  havo harorati –20°C ga teng bo‘lsa, yer  yuzasida harorat necha darajaga teng?  Izoh..............................................................  .....................................................................  3-savol Agar suvning chuqurligi 4500 m  bo‘lsa, exolotdan yuborilgan tovush  qancha vaqtda qaytib keladi ? | 3 soniyada | 4 soniyada | 6 soniyada | 7 soniyada |
| Yuqoridagi rasmda tog‘ning har  ikkala tomonidagi har xil balandlikda  kuchayib borayotgan shamol yo‘nalishi,  yog‘ingarchilik va havoning o‘rtacha  harorati ko‘rsatilgan. Qaysi joyda  changalzor bo‘lish ehtimoli eng yuqori  sanaladi? | 1-joy | 2-joy | 3-joy | 4-joy |
| Ba’zi vulqon tog‘ jinslarida ko‘pgina  teshikchalar bo‘ladi. Ushbu teshikchalar  qanday qilib hosil bo‘lgan? | Tog‘ jinsi sоviyotganda, gaz  pufakchalari unda qolib ketgan | Tog‘ jinsi yumshoq bo‘lganda,  hasharotlar uni kovlagan | Tog‘ jinsi yumshoq bo‘lganda, unga  yomg‘ir tomchilagan | Tog‘ jinsi sоviyotganda, undan mayda  toshlar tushib qolgan |
| .Organizimlar qanday qisimlarda eng  ko’p tarqalgan?  Izoh..............................................................  ..................................................................... |  |  |  |  |
| O‘zbekiston Respublikasining maydoni  qancha km? | 448,9 ming km2 | 449,9 ming km2 | 345,6ming km2 | 546,7ming km2 |
| 2018-yil holatiga ko‘ra, mamlakatimiz  hududining kattaligi bo‘yicha dunyo  mamlakatlari orasida.........o’rinda turadi? | 55-o’rinda | 60-o’rinda | 58-o’rinda | 45-o’rinda |
| O‘zbekiston aholisi, 2022-yil 1-yanvar  holatiga ko‘ra, ........ mln kishini tashkil  etadi? | 35,3mln | 33mln | 34mln | 40mln |
| Toshkent shahri mamlakatning qaysi  qismida joylashgan? | Shimoliy-sharqqiy qismida joylashgan | Shimoli-g’arbiy qismidan | Janubiy-sharqqiy qismidan | G’arbiy qismida joylashgan |
| O‘zbekistondagi aholi soni bo‘yicha eng  yirik shaharlarga qaysilar misol bo’ladi? | Toshkent, Samarqand, Namangan,Andijon, Nukus, Farg‘ona, Buxoro, Qarshi | Toshkent, Samarqand, Namangan,Andijon, Nukus, Farg‘ona, Buxoro,Xorazim | Samarqand, Namangan, Andijon,  Nukus, Farg‘ona,Surxandaryo,Sirdaryo | Toshkent, Samarqand, Namangan,  Andijon, Nukus, Farg‘ona, Buxoro,Naviy viloyati |
| O‘zbekiston nechta davlat bilan  chegaradosh? | 5ta | 4ta | 3ta | 2ta |
| O‘zbekiston aholi soni bo‘yicha dunyoda  dastlabki nechta davlatlar qatoriga kiradi? | 50 ta | 40 ta | 20 ta | 30 ta |
| O’zbekiston davlat chegaralarining  umumiy uzunligi qancha? | 6221km | 6331km | 6444km | 6241km |
| O’zbekiston chegaradosh bo’lgan  davlatlar nomini aniqlang? | Hamma javob to’g’ri | Qozog’iston, Turkmaniston | Qirg‘iziston, Tojikiston | Afg‘oniston |
| Shimol va g‘arbda qaysi davlat bilan  chegaradosh o’zbekiston? | Qozog’iston | Qirg‘iziston | Turkmaniston | Tojikiston |
| Janubi-sharqda qaysi davlat bilan  chegaradosh o’zbekiston? | Tojikiston | Qirg‘iziston | Turkmaniston | Qozog’iston |
| Shimoli-sharq va sharqda qaysi davlat  bilan chegaradosh o’zbekiston? | Qirg‘iziston | Qozog’iston | Turkmaniston | Tojikiston |
| .Janubda qaysi davlat bilan chegaradosh  o’zbekiston? | Afg’oniston | Tojikston | Turkmaniston | Qozog’iston |
| O’zbekiston qaysi davlat bilan eng uzun  chegaradosh? | Qozog’iston | Tojikston | Turkmaniston | Afg’oniston |
| O’zbekiston qaysi davlat bilan eng  qisqa chegaradosh? | Afg’oniston | Tojikston | Turkmaniston | Qozog’iston |
| .Rasimda belgilangan belgi asosida  viloyat nomini toping? | Navoiy | Buxoro | Samarqand | Qoraqalpog’iston |
| Rasimda belgilangan belgi asosidaviloyat nomini toping? | Qashqadaryo | Surxandaryo | Samarqand | Jizzax |
| Rasimda belgilangan belgi asosidaviloyat nomini toping? | Jizzax | Surxandaryo | Samarqand | Qashqadary |
| Rasimda belgilangan belgi asosidaviloyat nomini toping? | Namangan | Andijon | Sirdaryo | Surxandaryo |