## كوs آتى خيبا

ثانش آهوزان هو بايان الين هوس بايد بدانْند:
() جايكاه زمين در فضا كجاست؟
r) موقعيت مكانى جيست و موقعيت بديدهها را بر روى سيارة زمين، جكونه اندازه مىكيريم؟


## إي



جايكاه زمين در كيهان: زمين بخش كوجكى از منظومة خورشيدى است؛ منظومهاى متشكل از يك ستاره به نام خورشيد و اجرام آسمانى متعدد كه در مبارهانى بيرامون آن

مى مركند.
سيارههاى درونى و بيرونى: منظومه خورشيدى داراى هشت سياره است؛ جهار سياره نزديك به خورشيد. كه


 كيلومترى خورشيد قرار دارد. دانشمندان معتقدند كه اين منظومه از ابرى متشكل از \$چازها و غبار هاى بين ستارهاىى، بديده آمده است. برخى از سيار مهاى منظومهُ خورشيدى، قمرهايى دارند كه به دور اين سيارهمها مىكريردند. سيارة زمين يكى قمر به نام (ماه) دارد. در سيارههاى كازى تعداد قمرها بيشتر است.



است. البته كهكشان راه شيرى، خود يكى از هزاران كهكشان جهان بیكران استا


موقعيت مكانى: موقعيت مكانى يك پديده، يعنى مكان دقيق قرار كرفتن آن روى كرة زمين. جغرافىدانان براى تعيين موقعيت مكانى يديدهها بر روى كرة زمين و مطالعه دربارة مكانها، خطوط و تقسيمات فرضى را ابباع كردماند.



رصفخانه ترينويج


تصنفالنهار

 را به دور زمين تصور كنيهم. اين دايوءٔ بزركى، استوا نام دارد. دايرههاى ديكرى در هر دو نيمكره به بوازات استوا رسم شدهاند كه به آنذها مدار مى كويند. هرچهه به قطب شمال يا جنوبه نزديكى میشويم، اين دايرهها كوجّكتر ميشونلد. هدار استوا (مدار مبدا) صفر درجه است. بقيةٔ مدارها بين ه ثا م 9 درجـٔ شمالى يا جنوبى درجهبندى شداند.
 جنوب كشيده شدهاثد و طول مساوى دارند. براى درجهبندى نصف_النهارهاء نصفـالنهارى را كه از رصدخاثة گرينويج در شهر لندن عبور مىكند به عنوان نصفالنهار مبدأ انتخاب كردماند. نصفـالنهار هبدا و امتداد آن در سوى ديكر، كرة زمين را به دو نيمكرة هساوى تقسيهم كرده است. نصفالثنهار مبدأ صفر درجه و نصفالنهارهاى ديكر از ه تا ما 1 درجة


## 

 مشخصى قرار دارد كه به آنها مثختصات جغرافيايى آن نقطه مى كرة زمين؛ با مدار استوا و نصفالنـهار مبدا فاصلهاى دارد.

مختصات جفرافيايىى
 است اس فاصلة آن مكان با مدار استوا بر حسب درجه، طول و عرض است از فاصلة آن مكان با نصف|النهار مبدأ بر حسب درجه.








كداميكى از موارد زير جزو سيارههاي درونى شنظلوهة خورشيدى نمىباشدى 1 ）（3）زمين

ج（
ب）ناهيد
الف）تير
应

ب）كازهاى هختلف
د）آب
$\mathrm{N}(t)$
S（ O ）
( ب) جنوب شرقى
(3) بنوب غريى
（الف）سطوح سنكى
ج）سطرح جامد
（国
W E E（الف）E
国
（الغ）شمال شرقى
ج）جنوب
||| به غاملة هر مكان با مدار استوا بر خسب درجه -------------مىكويند.
استـ.

.------------- دارد

سيارههاى بيرونى و درونى را با يكديكر متايسه كنيد.
$\qquad$

$\qquad$
$\qquad$

$\qquad$
|iv

庶

(ب)

(الف)

هـ 19

(we
(M) مدار استوا، مدار قطبى شمال، مدار تطبى جنوب، مدأر رأسالسرطان و مدار راسالجدى راروى كره بيدا كثيد و نشان دهيد.

 بنويسيد كشور او در نيمكرة شمالى ترار دارد يا جنويى يا نيمكرء شرقى يا نيمكرةً غريس؟
 غربى قرار بكيريم؟



$\qquad$

 در نشان دادن موارد خواسته شده به او كمكى كنيد.


با حروف در هم ريختلُ زير سومين سيارة منظومة خورشيدى را يبدا كرده و آن را در بكى سطر توضيع دهيد. (يكى حرث اضاذىي است)

$\square \square P$
 r- يكى از سيارهامى بيرونى هنطوهة فور شيرى است.
 "

- نخستين ثفانوردى كه بر روى كية ماه فرود آمد كه بود؟

ثيلالدن آرمسترانگ، فضانورد آمريكايى در جريان مأموريت ٪آيولو* با اين فذاييما بر روى كرة ماه غرود آمد و نغستين انسانى لقب كرنت كه پاى بر اين كره كذاشته است. آرمسترانگ و بازآلدرين در جريان اين مأموريت كه توسط سازمان فضانوردى
 مايكل كاليثز به تثهايع در مدار ماه باتى ماند. تا ها ساعت ديكر دو فضانورد ديكر به او ملحق شدند و يس از 1 روز زندكى در

كضا، هر سه فضانورد به زمين بازكشتند. كنثه مىشود شنكامىكه آرمسترانكل از فضابيمايش ثايين آمد و بر ماه كام ثهاد جملهاى



بر روى يكى توب بازى، مدارها و نصفـالنهارها را ترسيم كرده و آن را به كلاس درس بياوريد.

الف) حركت وضعى: زمين هر YF ساعت يك بار به دور محور خود مى خرخد كه به آن حركت وضعى مىكويند. زمين روشنايى خود را الز نور خورشيد مى كيرد اما نور خور شيد در زمان معين، فقط نيمى از زمين را روشن مى كند. نيمى از زمين كه رو به خورشيد است روز و روشن، و نيمى ديكر شب و تاريك است. خورشيد از مشرق طلوع مىكند. هنكام ظهر، خورشيد تقريباً بالاى سرماست و هنكام عصر رفته رفته به سمت مغرب حركت و در آن سمت غروب مىكند.

اما اين جابهجايى با حركت خورشيد در آسمان، حركت ظاهرى است. در واقع، خورشيد جابهجا نمىشود بلكه زمين مى جرخد و نقاط هختلف كرةٔ زمين بیدريى در مقابل خورشيد قرار مىكيرد.

等
اختلال زمان در مناطق شختلف زمين: نتيجهٔ حركت وضعى زمين، بديد آمدن شب و روز و اختلافـ ساعت استِ. وقتى نيمهاىى از زمين در مقابل خورشيد قرار مىگيرد، تمام نقاطى كه روى يك نصفالنهار قرار دارند، در يك زمان خورشيد را در آسمان مشاهده مى منند. وقتى خورشيد درست روى نصفالنهار مبدأ قرار مىكيرد، در همة شهرهايى كه روى اين نصفالنهار از شمال ارويا تا جنوب آفريقا قرار كرفتاند. هنكام ظهر است. در همين حال، مردم كشور هايى كه در شرق كرينويج قرار دارند، خورشيد را زودتر ديدهاند و بنابراين از ظهرشان كذشته است. بهعكس، در كشورهايى كه در غرب نصفالنهار كرينويج قرار دارند، جند ساعت به ظهر مانده است.

## 


 بنابراين، همه نصفالنهارهايى كه داخل يك قاتح قرار كرفتهاند، بهطور توافقى ساعت يكسانى دارند.



زمين از غرب به شرق میثرخد.

ب) حركت انتقالى: زمين در همان هنكام كه به دور محور خود مى پرخد، به دور خورشيد نيز مىكردد. يك دور كامل زمين به كرد خورشيد، يكسال طول مى كشد كه به آن حركت انتقالى مىيتويند.

مسير حركت كرةٔ زمين، بيضى شكلل است و زمين با سرعت ميانكين ${ }^{\text {ب }}$ كيلووتر در
ثانيه، اين مسير را مى بيمايد.





ن مايل بودن مصور تمّبها: هحور قَطبها بر سطح مدار كردش انتقالى زمين، مايل است و به طور ثابت يك زاويه 'با $99^{\circ}$ مكياسازد. به دليل همين تمايل، زاويهُ تابش آفتاب در طول سال تغيير ميكند. درازى شب و ور روز نامساوى مىشود و فصلهناى مختلف به وجود مىآيد.

Jgai inlour
انقلاب تابستانى يعنى هههُ در اول تيرماه، خورشيد در نيمكرة شمالى به مدار رأسالسرطان بهطور عمودى مىتابد. در اين هنكام كه طولانىترين روز در اين نيمكره است و به آن انقالاب ثابستانى مىكويند، فصل تابستان آغاز مىشود.
 شمالى اول دى كوتاهترين روز سال است كه به آن انقلاب زمستانى مى كويند. در اين روز فصل زمستان آغاز مىشود. اعتدالين به جه معناست؟ در دو موقع از سال يعنى اوّل بهار و اوّل باييز، درازاى روز و شب برابر مىشود، يعنى مسيرى كه منطقه روشن زمين میييمايد با مسير منطقه تاريك برابر است. به اين زمان، اعتدالين (اعتدال بهارى و اعتدال پاييزى) مى كويند.


ج ( ) اوايل تيرماه الوّل دىماه
ب) اوايل باييز
(الف) اوايل بهار


( ب) انقلاب تابستانى انـى () اعتدال باييزى
(الف) انتلاب زمستانى
ج) اعتدال بهارى


## (X):

ه $\bigcirc$



هئكام ظهر است.

## در باهاءى فالىى كلمههاء ملاسبي بنويسـيد

|r| بديد آمدن شب و روز و اختلاف ساعت از نتايع حركت .---------- زمين است.这 مى: كويند. (



$\qquad$

$\qquad$
.

YF Y
ساعت است؟

ها انتلاب زمستانى را با انتلاب تابستانى در دو نيمكرة شهالى و جنويى مقايسه كنيد.

هر هـ از موارد زير را در يكى سطر توضبح دهيد.
حركتوضیى:
حركتانتقالى:


位


## سوالات مغهومى

 بكيرند؟ براى باسخ خود دليل بياوريد.

任 جه نوع لباسهايه را بايد با خود به همراه داشته باشد؟ جرا؟
 آنها زودتر از خواب بيدار شده و به دانشكاه مىروند؟ هرا؟

 به غرانسه بايد ساعت خود را هجلو بكشند يا عتب؟ هرجا؟
$\qquad$
 اين شب براى آثها طولالىترين شب نسبت به شبهاى ديكر است؟ آن را توضيع دهيد.
$\qquad$

با حروثل در ڤم رينتهُ زير يكى از نتايج حركت التقالى زمين را بيدا كرده و آن را در يكى سطر توضيح دهيد. (يك صرف اضالفى است)

$$
\cdots \quad J \quad \varepsilon \quad 3
$$

$\qquad$

|  |  |
| :---: | :---: |
| $\downarrow^{\circ} \downarrow^{\mu} \downarrow^{\mu} \downarrow^{\mu} \downarrow^{\prime}$ |  <br>  |
| P ب \% 1 m |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




بـيشـلا بحاليم
.


 بعنى در تطبب شمال، تاريكى و در قّطب بثئوب، روشنايع روز -ككمفرما خواهد شـ.

## (0) 6

ثانششهوزان هر لايايان اين درس بايد بداننده:
 rr (r



院
سيارايى كه روى آن زندیى مىىكيه، از جهار محيط تشكيل شده است: سنككره (ليتوسفر): بخش خارجى كرة زئ زمين يا يوستئ آن
 كه حالت جامد دارد و از سنكّ و خاك تشكيل شده، سنـكـره (ليتوسفر) ناميده میاشود.
آبكره (هيدروسفر): شامل اقيانوسها و درياهاه، درياجه، رودها و بقيه آبهاى سطحى، آبهاى زيرزميني، يخجالمها و نزولات جوّى

میاشود.
هواكره (اتمسفر): شامل كازهايى است كه دور تا دور كرة زمين را فرا كرفتهاند.

زيستكره (بيوسفر): اين سه محيط با هم سياره زمين را براى زندكى انسان و ديكر موجودات زنده يعنى زيستكره (بيوسفر)

مناسب میى سازند.

 نيستند و فلاتها و كوهها، تهها و دشتها و جلكهها، يستى و بلندىهاى زيادى در آنها بها وجود آوردهاند. رنتكها در نقشه:

رنتّ سبز: جلكهما و دشتها يعنى سرزمينهاى يست را نشان مىیدهد. جلكّهاى يهناور در جهان در كنار درياها يا امتداد رودهاىي

رنّل زرد و قّهوهاى: فلاتها و كوههاى بلند را نشان هى هید. فلاتها سرزمينهايى نسبتاً هموار اما هرتفعاند كه از اطراف به

 اين فلاتها، كوههاى بسيار بلند با قلههاى نوك تيز را در بركرفتهاند. كوههاى بسيار هرتفع جزء ناهموارىهاى جوان هستند. دامنة اين كوهها شيب تندى دارند و درّههایى بين آنها تنت و به شكل V است. به عكس در كوههاى كمارتفاع با كذشت زمان و فرسايش، قلهها به شكل كنبدى درآمدهاند و شيب دامنهها ملايهم است. اين كوهها دزّههاى باز و آبرفتى به شكل U دارند.

عوامل تغيير شكل ناهموارىها كدامندأ
الف) عوامل درونى


ب) عوامل بيرونى
عوامل هرونى: بر طبق نظريه دانشمندان، ثوسته زمين به قطعات يا ورقههاى بزرگّى تقسيهم شله است. اين ورقهها (پوسته و كوشته فوقانى) بخشههايى از قارهها تا كف اقيانوسها را دربرهى
 ورقهها بسيار كند حركت مىىكنتد و در هر سال فثطط جند سانتىمتر جابهجا مىشوند. اما اين جابهجايى و حركت طى ميليونها سال تغيير زيادى در ناهموارىها به وجود مىآورند. كوهزايی: كوهزايى از جمله نتايج برخورد دو ورق به بكديكر است. حركات كوهزايى باعث
 وقتى بخشَ زيرين يك ورقه به زير ورقهاى ديكّر مىرود، فشارى بر يوسته وارد مىشود كه لايههاى رسوبى را دحار خميدكى مىكند و به سمت بالا مىآورد. حينخوردكّىهاى هيماليا مثالى از اين نوع ايجاد رشتهكوههاست.






ب) عوامل بيرونى: نامموارى،ها بر اثر نيروهاي درونى يديد مىآيند اما در طول زمان، عواملى جون هوازدكى، فرسايش آبى، فرسايش بادى و فرسايش يخحالى تغييرات زيادى در جهرة اين نامموارىها بديد مىآورد. انسان جهرةُ ناهموارىها را تغيير مىدهد. علاوه بر فرسايش و عوامل طبيعى، فقاليتهاى انسان نقش مهمى در تغيير شكل ناهموارىها دارد. انسان همواره براى رفع نيازهاى خود و بهرهبردارى از محيط طبيعى، خهرة ناهموارىها را تغيير داده است.


نen


روستا


كشت بونج


درياجه الروميه


سد, و جاده


تونل و جاده

## 

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

> 涫
> (د) جين (دوردكى به هم
> (الفـ) دو ورقه به يكديكر

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { ( ب) كوههاى كنبدى شكل } \\
& \text { (الف) كوهماى آتشفشانى } \\
& \text { (0) جينخوردكى } \\
& \text { ( } \\
& \text { (all }
\end{aligned}
$$

## 






 مناسب مى:سازد.

و دامنة اين كوهها شيب تثدى دارد. $\qquad$


به وجود مىى آيد.
 نتش مهمى در تغيير شكل ناهموارىها دارد. $\qquad$
 تشان داده مىیشوند. $\qquad$
 لزابطهُ بيل كزينهها را با بيا كرده و با فطى به يكديكر متصل كنيد

| الف) هواكره |  | 8 | 1- بخش خارجى كرة زمين |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| - با سنكا | (1) | (3) | r- إقيانوسها و درياهـ |
| ج) آبكر• |  | 8 | r- كازهاى اطرافـ زمين |


هاه زيستكره براى عيات به هر يكى از سه بنش سنکكره، آبكره و هواكره هه نيازى دارد؟ توضيع دهيد.
"ها درّهماى V شكل را با درّههاى U شكل مقايسه كنيد.


位

U

كه


四


.
$\qquad$
$(\therefore, \therefore)$
 دارد. به نظر شما كداميكـ الز عوامل باعث تغيير شكل ناهموارىهاى اين منطثه شده است؟ در اينباره بحث و كنتكو كنيد.
$\qquad$
$\qquad$

شكل U , , V شصاوير متعددى براى خانوادههاى خود بكيرند به نظر شها هر يكى از آلها براى كرغتن اين تصاوير بايد به كدام يكى از مناطق كنته شده سغر كثند؟ شها الّلّاعات مغتصرى از اين دزّهها به اين دو ارائه دهيد.
. الف) كوهستانها و دالمنها ب) جلكهها و دشتها. سّس با ههنكرى يكديكر موارد استناده و بهرهبردارى انسان از هر يكى را در همان ستون فهرست كثند. شها در تهية اين جدول

| استغاده و بهربيردارى انسان | ناهموارىها |
| :---: | :---: |
|  | كوهستانها و <br> دامث4ها |
|  | جلعكها و <br> دشتها |

 با درس جديد را توضيع دهند. شما به عنوان عضوى از اين كلاس جه توضيتى مى توانيد دربارة اين آيه ارائه دهيد؟ آن را در دو سطر بنويسيد. (و از نشانههاى اوست Tسمان و زمين و آنهه از جنبندكان در آنها براكندهاثد) (سورة شورى آية YQ)

با حروف درهمريختة زير يكى از عواعل بيدايش و تغيير شكل ناهموارىها را ييدا كرده و آن را در يكـ سطر توظيح دهيد.
5,515




با كدكى همكلاسىهاى خود ماكت يك كسل را با يونوليت تهيّه كرده و به كلاس درس بياوريد.

## بيشالـر بدالـيم

## درزه وكسل جه تثاوتى ذارند؟

درزه عبارت است از شكستكىهايى كه غالبآ در سنى مشاهده مىشود. مهمترين مشغصة درزهما اين است كه در اين نوع شكستكىا، حركت نسبى به موازات مفعة شكستكى وجود ندارد و در صور تى كه در اين سطع حركتى وجود داشته باشد، شكستكى حاصله را كسل مىتامند. بايستى توجه داشت كه در بسيارى موارد مدكن است سنكهاى موجود در دو طرف سطع شكستكى در امتداد عمود بر اين سطع حركت كتند. سطح درزه، محدود و در حثيتت به حالت بسته است. اما در مراحل بعد در اثر هوازدكى ممكن است درزه كسترش يافته و در سطع برسد و به صورت يكـ درزهُ باز درآيد.


