Геометрия 7 кл. I бүлек.

«3» ле билгесенә

1. Нокта һәм туры геометриянең ......
2. Ике нокта аша ......
3. Бер башы чикләнгән туры.... дип атала.
4. Ике башы да чикләнгән туры ...... дип атала.
5. Бер ноктадан һәм шул ноктадан чыгучы ике нурдан төзелгән геометрик фигура ........ дип атала.
6. Кисемтәне ике тигез кисемтәгә бүлүче нокта......дип атала.
7. Ике ягы да бер турыда яткан почмак.......дип атала.
8. Җәелгән почмакның яртысы ....дип атала.
9. Туры почмактан кечерәк почмак....дип атала.

10 Туры почмактан зур, җәелгән почмактан кечерәк почмак.....дип атала.

11.Почмак түбәсеннән чыгып, почмакны урталай бүлүче нур......дип атала.

12. Берсе өстенә икенчесен салганда тәңгәл килүче фигуралар......дип атала.

13. Җир меридианының 1/ 40 000 000 өлеше ...д.а.

14. Бер яклары уртак, калган икесе берсе икенчесенең дәвамы булган почмаклар.....дип атала.

15. Бер почмакның яклары икенчесенең дәвамы булып торса, бу почмаклар ....дип атала.

16. Вертикаль почмаклар үзлеге ...

17. Чиктәш почмаклар үзлеге….

18. Кисешүче ике туры 4 туры почмак төзесә, бу турылар ....дип атала.

1 бүлек.

“4” һәм “5” билгесенэ

1. Геометриянең төп төшенчәләре.....
2. Бер генә туры үтсен өчен кимендә ........
3. Кисемтә дип........
4. Нур дип.......
5. Почмак дип.......
6. Кисемтәнең уртасы дип.....
7. Җәелгән почмак дип.....
8. Туры почмак дип........
9. Кысынкы почмак дип......

10.Җәенке почмак дип.....

11.Почмак биссектрисасы дип....

12.Тигез фигуралар дип....

13.Метр дип...

14.Чиктәш почмаклар дип....

15.Вертикаль почмаклар дип....

16.Чиктәш почмаклар үзлеге...

17.Вертикаль почмаклар үзлеге…

18.Перпендекуляр турылыр дип...

Геометрия 7 класс. II бүлек. “Өчпочмаклар”

“3” билгесенә

1. Бер турыда ятмаган 3 нокта һәм аларны тоташ-тыручы 3 кисемтәдән төзелгән геометрик фигура .....д.а.
2. Дөреслеге фикер йөртү юлы белән аныклана торган раслама.....д.а.
3. Бер өчпочмакның ике ягы һәм алар арасындагы почмагы икенче очпочмакның ике ягы һәм алар арасындагы почмагына тигез булса, бу .....билге д.а.
4. Бер ягы һәм шул як янындагы почмаклары тигез булса,бу ...... билге .

5. Өч ягы да тигез булса, бу .... билге.

6. Ике ягы тигез булган өчпочмак ......д.а.

7. Тигезьянлы өчпочмак үзлеге.

8. Тигезьянлы өчпочмакның нигезенә үткәрелгән медиана .....

9. Өчпочмакның түбәсеннән аның каршы яткан ягын эченә алган турыга үткәрелгән перпендекуляр кисемтәсе... дип атала.

10. Өчпочмакның түбәсен каршы яткан якның ноктасы белән тоташтыручы почмак биссектрисасы өчпочмак-ның....дип атала.

11. Өчпочмакның түбәсен каршы яткан якның уртасы белән тоташтыручы почмак биссектрисасы өчпочмак ....

дип атала.

12. Бирелгән ноктадан билгеле бер ераклыкта урнашкан барлык нокталардан торган геометрик фигура .....д.а.

13. Әйләнәнең ике ноктасын тоташтыручы кисемтә...д.а.

14. Әйләнәнең үзәге аша үтүче хорда.....д.а

.