**Геогрфиядан татар телендә олимпиада биремнәренең җаваплары.**

**Шәһәр этабы.**

**9– нчы сыйныф.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сорауларның**  **№** | **Баллар саны** | **Дөрес җаваплар** |
| **1** | **12 БАЛЛ**  **(дөрес атаганга 2шәр балл, кыскача дөрес характеристика биргәнгә шулай ук 2шәр балл)** | **Хохлома –** XVII гасырда Хохлома авылында барлыкка килгән борынгы рус халык промыселы. Декоратив бизәлеш агач савыт-сабага һәм мебельгә кара фонга кызыл, яшел, алтынсу тон белән эшләнелә. Хәзерге көндә 2 үзәге бар, Семёнов шәһәре һәм Сёмина авылы.  **Полхов-мәйдан бизәлеше** (**Полховско-майданская роспись) –** рус декоротив-прикладной сәнгате. Токарь эшләнмәләр [Полхов Майдан](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1) авылында киң таралган.Башка үзәкләре дә бар. Бу промысельдә эшләүче мастерларныңтокарь эшләнмәләрендә матрёшка, пасха йомыркасы, гөмбәләр орнаменталь һәм сюжет рәсемнәре белән бизәлә.Сюжет өчен күп вакыт чәчәкләр, кошлар, хайваннар, авыл һәм шәһәр пейзажлары алына.  **Городец бизәлеше (Городецкая роспись) –**рус халык промыселы.Городец шәһәре тирәсендәге районда барлыкка килгән, XIX гасырдан бирле билгеле. Сандыклар, чаналар, вак-төяк әйберләр бизәп эшләнелә.Бу рәсемнәр эчтәлекләре белән аерылып тора, аларда сәхнә жанры кулланыла.Аларда крестьян, купец, бай костьюмнар парады күрсәтелә. |
| **2** | **8 БАЛЛ** | 1.Территориаль сулар 12 диңгез миле, кмларга күчерсәк 22 км киңлектә уза, ә икътисади зона 200 диңгез миле, кмларда 370 км.  Территориаль суларга яр буенда уршашкан дәүләтнең суверинеты тарала, анда табигый байлыкларны кулланып була. Икътисади зонада аерым хокук режимы ООН конвенциясендә язылган таләпләргә туры килергә тиеш.  Территориаль сулардагы акваториягә чик буе режимы тарала ул ил территориясе кебек карала.  Икътисади зонада дәүләт суверенитеты таралмый, ил бары тик табигый ресурсларны барлый, саклый,фәнни эзләнүләр алып бара, ясалма утравлар төзи һәм аларны куллана ала, суны, агым көчен, җилләрне икътисади максатларда кулланыга да мөмкин.Бу зона аркылы башка ил суднолары, шул исәптән хәрби кораблар килешү нигезендә йөзә ала, башка илләрнең су асты кабельләре, нефть, газүткәргечләре уза узарга мөмкин. |
| **3** | **17БАЛЛ**  **10 балл беренче сорауга, 7 балл икенче сорауга** | Ямал-ненец автоном округы, Ханти-манси автоном округы, Коми республикасы, Архангельск өлкәсе, Ярославль өлкәсе, Тверь өлкәсе (Торжок шәһәрендә икегә бүленә),бер юл Мәскәүгә икенчесе Санкт-Петербургка китә)  Чит илләр куллана. Магистраль газүткәргеч аша газ Белоруссиягә, Украин[ага](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0), [Польшага](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0), Литв[ага](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0), шулай ук транзит белән Калинингркад өлкәсенә |
| **4** | **15 БАЛЛ (Бер шәһәрне дөрес атаганга 2 балл (10балл), картада дөрес билгеләгәнгә 1әр балл (5 балл).** | Тамбов, Томск, Красноярск, Иркутск, Якутск |
| **5** | **17 балл**  Россиядәге нефть эшкәртү үзәкләрен товар группаларына бүлеп таблицаны тутырган өчен һәр группага 3 әр балл (4х3=12 балл)  Берничә иң эре акционер компанияләрнең аталышын язганга 5 балл (мәсәлән, бер дәрес атаган компаниягә 1 балл) | | **Товар группалары** | **Иң эре предприятияләр** | | --- | --- | | Нефтьне беренчел эшкәртү | Омск НЭЗ (нефть эшкәртү заводы), Мәскәү НЭЗ, Яңа Уфа НЭЗ, Рязань НЭЗ,Ангара НЭЗ, Яңа Куйбышев НЭЗ, Кириш НЭЗ | | Автомобиль бензины | Яңа Уфа НЭЗ, Омск НЭЗ, Яңа Куйбышев НЭЗ | | Дизель ягулыгы | Омск НЭЗ, Кириш НЭЗ, Хабаровск НЭЗ | | Мазут | Ярославнефтьоргсинтез, Кириш НЭЗ, Рязань НЭЗ |   **Иң эре акционер компанияләрнең аталышы:**  Роснефть, Лукойл, Башнефть, [Сургутнефтегаз](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7), [Газпром нефть](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C), [Газпром](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC), Славнефть |
| **6** | **21 БАЛЛ**  **(алдагы өч** җавапка 3 шәр балл (1;2;3);3х3=9  **балл;**  **соңгы 4 җавапка 3 шәр балл 4х3=12 балл** | 1)21 март һәм 23 сентябрьдә: 90 º-56 º т.к.=34º.  2)22 декабрьдә:56 º+23,5 º=79,5 º; 90 º – 79,5 º =10,5 º;  3)22 июньдә: 56 º т.к. –23,5=32,5 º = 57,5 º.  4)Экваторда бу вакытта максималь торыш –  90 º, минималь торыш –66 º5'.  5)Тропикларда максималь торыш – 90º,минималь торыш – 43 º.  6)Поляр түгәрәкләрдә максималь торыш –47 º  7)Полюсларда максималь торыш –23,5 º |
| **7** | **10 БАЛЛ**  Хаклы булмабыз дигән жавапка  (2 балл);  сайлаган вариантны мисаллар белән ныгытканга (3 балл).  Россия буенча бу тармакның географиясе белән бәйле булган белемнәрегезне күрсәткәнгә (5 балл) | Хаклы булмабыз.Чөнки Россия бу тармак буенча дөньяда лидерлар рәтендә.  Россиядә, дөньяда табылган уранның 5 % артыгы , ә запасы буенча дөньяда билгеле уранның 9% туры килә.Уран табу буенча Россия берничә илгә генә калыша.Уран рудасы төп Байкал арты краенда (Забайкальский край) (90% артыгы),Бурятиядә табыла.Себернең берничә регионында,мәсәлән Тыва республикачында, Якутиядә, шулай ук Ладога, Онега күлләрендә яна чыганаклар өйрәнелә.  Уранны баету үзәкләре:Новоуральск (Свердловская обл), Зеленогорск (красноярская обл.), Северск (Томская обл.), Ангарск шәһәрләре (Иркутская обл). |
| **Барлык баллар суммасы** | **100 БАЛЛ** |  |

**5 нче бирем өчен (өстәмә).**

****