 درصد بقيه مقدار زيادى در قطبين و بقيه در آبهاى زيرزمينى و آبهاى سطحى است و مقدار بسيار اندى در اتمسفر

است آبها از طريق: فرسايش - حمل و رسوبگذارى بيشترين تغييرات را در سطح زمين به وجود مى آوردند.
r- اقسام ابر:
ابرها به سه دسته هستند: 1 ) لايهاى (استراتوس) Y (Y) تودهاى (كومولوس) (الوس)「
كه معمولًا ابرها مخلوطى از مشخصات دو ابر را دارند و براى ارتفاعات و بارانزا بودن، كلمات آلتو و نيمبوس را به كار

 بارند گیى است. - مناطق پرباران در اطراف استوا در عرضههاى • • تا •Q درجهى شمالى و جنوبى مى.
 پيشش نإيوستهاى از آب در سطح يا نزديى سطح زمين تشكيل دادهاند كه مجموعاً آب كره ناميده مىشود.

ه- اقيانوس ها:
اهV/Y درصد حجم آب كره زمين در اقيانوسها و درياها ذخيره شده است.
اهميت اقيانوسها و درياها:

1) امواج اقيانوس سبب تغيير شكل سواحل مىشود.



شدهاند
ه) مطالعهى بستر اقيانوسها در چند دههى اخير به روشن شدن وضعيت زمينشناسى سياره زمين كمكى بسيار كرده

9- آب درياها:
آب درياها از جنبههاى زير ممكن است است متفاوت باشا
( ) نوع جانداران - تقريباً تمام عناصر زمين هر چند اقيانوسها نمك خوراكى است كه در هر ليتر آب دريا هـا

$$
\begin{aligned}
& \text { V- الملح موجود در آب دريا بر حسب اندازه: } \\
& \text { 1) كلريد سديم } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 「 } \uparrow \text { سولفات منيزيم } \\
& \text { ¢ }
\end{aligned}
$$

مقدار نمكههاى محلول در آب اقيانوسها را معمولًا بر حسب گرم بر كيلو گرم آب بيان مى كنند و به آن درجهى شورى مى گويند．

9－گازهاى موجود در اقيانوس ها：


 جر يانهاى دريايى، اكسيزن را از سطح به عمق مى برند．
－ا－دماى آب اقيانوس：
－دماى سطحى آب در درياهاى باز از حدود ז－درجه سانتى گراد در نواحى قطبى تا זب＋درجه در مناطق استوايى
مى
 －ترمو كلاين：فاصله ميان لايهى سطحى آب و قسمتهاى عميق كه دماى آب كاهش پيدا مى كند، ترمو كلاين نام دارد．

1ا－فشار آب درياها：
فشار آب با افزايش عمق افزايش مى يابد و به ازاى هر •ا متر عمق، يك اتمسغر به فشار آب اضافه مىشود．

> זו- چگگالى آب دریا:

عوامل مؤثر بر چچگالى آبا 1）شورى نكته：هر چه آب شورتر، سردتر و داراى مواد معلق بيشترى باشد، چگگالى بيشترى خواهد داشت．
٪ ا 1 اثل حر باد (موج) آب اقيانوسها:

اهميت حر كت آب اقيانوسها：
（ ）حر كات آب سبب تغيير شكل پوستهى زمين مىشود．

「

جريانهاى اقيانوسى بر دو نوعانـاند

 عوامل موثر بر جر يانهان الخاى عميق：

0ا- مهمترين حر كات آب درياها:
() امواج 「) جريانهاى دريايى سطحى 「) جريانهاى دريايى عمقى
 دايرهها با افزايش عمق كاهش مى يابد و در عمقى معادل نصف طول موج، ذرات آب تقريباً حر كتى ندارند．
19- روشهاى مطالعهى بستر اقيانوسها:

 Y ب）به كمكى وسايل نمونه گِيرى از رسوبات بستر اقيانوسها

「
 －IV
 （V 1＾ا－فلات قاره：
بخش كم شيب حاشيهى قارهها كه از خط ساحلى تا سر اشر اشيب قاره امتداد دارد فلات قار قاره ناميده مى شود． －فلات قاره اگر چه در زير آب است، از نظر زمينشناسى جزه جاء قاره به حساب میى آيد． －شيب فلات قاره حدوداً ا／• درجه است．

> 19- سر اشيب قاره:

بخشى از بستر درياها است كه در آن شيب دريا ناگهان تغيير مى كند．سراشيبب قاره بخش نسبتاً يرشيبى از حاشيهى قاره است． خيز قاره： در دامنهى سر اشيب قاره، منطقهاى با شيب نسبتاً آرام وجود دارد كه به به خيز قاره موسوم است． －خيز قاره سراشيب قاره را به حوضلى اقيانوسى متصل مى كند．．
r． فلات قاره و سراشيب قاره را روى هم حاشيهى قاره مىنامند．

دشت مغاكى：
مسطحترين بخش حوضهى اقيانوسى را دشت مغاكى مىنامند．
پشتههاى اقيانوسى ：
پشتههاى اقيانوسى، رشته كوههاى خطى بزرگى هستند كه به طول حدود • •و متر در كف اقيانوسها امتداد دارند．

اب- دراز گودالههاى اقيانوسى:
 عميقى در امتداد حاشيه اقيانوس آرام يافت مىشود كه به آنها دراز كودال آل آقانوس مى گويند.

كوههاى دريايى :
كوههاى آتشفشانى موجود در بستر اقيانوسها را كوههاى زير دريايى مىنامند. كه اغلب مخروطى شكل و بر اثر فعاليتهاى آتشفشانى تشكيل شدهاند.
r r- آبهاى جارى:
 كشتىرانى و به عنوان مرزهاى طبيعى اهميت دار ارد ارد
 - گياهان و گياخاى (هوموس) موجب كند شدن رواناب در سطح زمين و كاهش جريان آن مىشوند.

سץ- حوضهى آبريز:
منطقهاى كه به وسيلهى يكى رود و شاخههاى آن زهكشى میشود (احوضلى آبريز) نام دارد و خطى كه حوضلى آبريز را از حوضهى مجاور جدا مى كند خط تقسيم مى گويند.
¢ ب- سرعت آب:
 علت اصطكاك آن با بستر و ديوارهها، سرعت آن حداقل است. و وتى استى مسير رودخانه داراى انحنا باشد بيشترين سرعت از وسط رودخانه به طرف ديواره مقعر آن منتقل مىشود.
 را معمولاً به مترمكعب در ثانيه بيان مى كنند.
ם- آب زيرزمينى:
 آب كره مىباشلـ. بزر كترين ذخيرهى آب شيرين سطح زمين محسوب مى شو
 زمين دخالت دارد.
«r- سطح ايستابى:

توزيع آب زيرزمينى در سه منطقه را شامل مى شود.
 - سطح ايستابى معمولاً در نقاط مرتفّ و دامنهى كوهها در عمق بيشتر و در در درّه و نقاط پست در عمق كمتر وتر قرار دارد.

 - نفوذيذيرى، توانايى يی سنگی يا رسوب را براى عبور آب نشان مىدهلد. و به اندازهى منافذ و ارتباط آنها با هم بستگى دارد.
^^٪- ميزان تخلخل را از رابطهى زير به دست مى آورند:
حجم كل $\times 1 .$.
نكته: سنگى كه تخلخل دارد قادر است آب را در خود ذخيره كند ولى لزوماً اينطور نيست كه قادر به عبور دادن آب باشد. به عنوان مثال چوب پنبه بسيار متخلخل است ولى به علت ريزى منافذ، نغو ذناپٍير است.

Q- حر كت آب زيرزمينى:
 مى يابد ولى بيشتر جريان آب در امتداد مسيرهاى منحنى شكل است. حتى در در بعضى نتاط آب به سمت بالا برمى گردد و وارد رودخانهها يا درياحههها مى شود.
-
آبخوان يا لايهى آبدار يا سفرهى آب زيرزمينى، لايه يا لايههايى از رسوبات با سنگیهاى نفوذپذيرى اشباع از آب در زيرزمين است كه آب بتواند نسبتاً به آسانى در آن آن حر كت كند.

آبخوان معمولاًا بر دو نوع است:
() آزاد

ابץ- منطقهى تغذيه يا آبگيرى:
 - سطحى كه ارتفاع آب در سفرههاى تحت فشار تا آنجا با بالا مى آيد سطح بيزومتريى مى گويند.

اگر خروج آب خود به خود از دهانه پاه بيرون بريزد به آن پپاه آرتزين مى گويند.
ايجاد چششمه:
اگر خروج آب از زيرزمين به صورت متمر كزى باشد چشمه ايجاد مىشود.
تر كيب شيميايى:
غلظت نمكههاى محلول در آبَهاى زيرزمينى به جنس كانىها و سنگیها و سرعت نفوذ آب و مسافت طى شده توسط آب بستگى دارد.

شץ- آب سخت:
آب موجود در سنگیهاى كربناتى كه داراى يونهاى كلسيم و منيزيم بالايىى باشد، آب سخت كفته مىشود.

حدود Y تشكيل مى دهد.
تشكيل يخچجال سه مر حله دارد:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) يخ برفى } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

D هr- درياجچهها:
درياجهها، آبهاى ساكن دران داخل خشكى ها ها هستند كه ارتباط مستقيم با درياها ندارند.



「



צب- تر كيب شيميايى آب درياجههها:
تر كيب آب درياچههها، شورى آنها بستگى به: ( ) جنس سنگیها
Y (Y) ميزان تبخير در منطقه
「

vr
به موادى گغته میشود كه به طور طبيعى از اجتماع يیی يا چپند نوع كانى تشكيل شده باشد سه گروه سنگ در كرمى زمين وجود دارد.

 درون زمين بر اثر گرما و فشار و محلولهاى شيميايى به وجود مى آيد.

سه گروه سنگاهاى موجود يعنى سنگاهماى آذرين، رسوبى و دگر گونى در كرهى زمين بر اثر عوامل مختلف فيزيكى و
 مىشود.


( ) اكسيزن
(Y) سيلسيم YV/V آ

+

¢) سديم
(V
^) منيز يم
|بَ- شناسايى كانىها:
 - مهمترين خواص خاكه كانى ها مى باشد. ساير خواص از جمله: مزه - اثر گرما - مغناطيس سنجى - لمس كردن با دست - اثر اسيدها و خاصيت پکشخ از ديگر خواص فيزيكى كانىها مى.اشده .

شr شك شكل بلور:
 درشت بلور - ريز بلور و مخغى بلور است. زواياى بين سطوح مشابه آن در تمام بلورهاى يى كانى، يكسان و تغييرنايخير است. مقاومت كانى در برابر خراشيده شدن توسط ساير اجسام است. سختى در كانى بستگى دارد. طبق جدول موس (Mohs) نرمترين كانى سختى يك (تالك) و سخترين كارين كانى سختى ده (الماس) را دارد.

- جهت اطمينان از سختى بايد درجه سختى را در تمام جهات آزمايش كرد و عمل عكس هم انجام داد. : جان
توانايى كانى در منعكس كردن، عبور يا جذب نور استى جا جلا بر دو نوع است: فلزى ونى و غيرفلزى.
 منعكس نمىشود.

04- سطح شكست:


 سه جهتى قائمه و كلسيت و دولوميت رخ سه جهتى غير قائمه دارند.
\%
 باريت) چگالى نسبى بالايى دارند.

$$
\begin{aligned}
& \text { • F- تشكيل كانىها: كانىها از راههاى زير به وجود مى آيند: }
\end{aligned}
$$

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

, رنگ و و ر رنگه خاكه:
برخى از كانى ها رنی رنی ثابتى دارند مانند: ياقوت، فيروزه، گرانيت، مالاكيت و كوارتز به دليل ناخالصى، رنگهاى

 دارد. مانيتيت و هماتيت هم هر دو سياهاند كه مانيتيت خاكه سياه و هماتيت خانيت خاكه قهوْاى دارد.
^^4- راههاى شناسايى ديخر براى كانى ها
 پودر سفيد تبديل مىشود. نمكى طعام (هاليت) شور و سيلويت تلخ است. مانيتيت خاصيت مغناطيسى دارد و
 بىاثر است و بايد اسيد را گرم و غليظ كرد و يا اسيد سرد را روى پو وردر دولوميت ريخت تا تا اثر كند.

49- بe
 الف) كانى هاى ماگمايى شامل دو گروه سيليكاتها و غيرسيليكاتها مى باشند كاند كه سيليكاتها يا يا تيرهاند و يا روشن كه از انجماد و سرد شدن ماگَما به وجود مى آيند .

 ميكاى سفيد (مسكوويت) - فلدسپاتها - كواتز است. علت تيره بودن رنگا سيليكاتها وجود عنای عـاصر آهن و منيزيم در ساختمان آنهاست. - غير سيليكات ها شامل: فسفاتها (آهاتيت - فيروزه) - سولفاتها (باريت) - سولفيدها (بيريت) هستند.
| اها كانى هاى رسوبى:

( ) كانى هاى رسى مانند كائولن Y



كا كانى هاى دگرگون
بر اثر فشار لايههاى فوقانى و دماى موجود در قشر زيرين پوسته بر سنگیهاى آذرين و رسوبى حاصل مىشوند. شامل كارنت (گرونا) و گرافيت است.
rه- كاربرد كانىها:



 ميحط هاى گرم و كمعمق و تبخير فراوان نوع محيط كذنشته زمين را نشان مى دهدا
(DY- كانسنگها: كانسنگیها موادى هستند كه براى به دست آوردن فرآوردههاى پرارزش آنها را استخراج و تصفيه مى كنند و مهمترين كانسنگها شامل بو كسيت و هماتيت است.

هD- مسئلهى آزبست:
 سرپانتين به وجود مى آيد.

 تبديل مىنمايد. امروزه با استفاده از آزبست در صنعت مخالفت شده و كاربرد آن را بسيار محدود نمو نـوده است.

هو- ماگماتيسم و سنگاهاى آذرين :
سنگهاى آذرين: سنگهاى حاصل از از سر دشدن مواد مذاب درون زمين را سنگهاى آذرين مى گويند.
DV



ه^هـ انواع ساختهاى آذرين:

 () باتوليت †) دايك

ه9- باتوليتها:


كند و طولانى بوده است.
نكته: باتوليتها در اثر فرسايش لايههاى فوقانى در سطح زمين ظاهر مىشوند.
-9- ذوب و تبلور ماگما:




حالت جامد مىشود.
ا9- عوامل موثر بر ذوب سنگیها:

Y Y ץ

Yヶ- تبلور: در حالت تبلور، عكس عمل ذوب اتفاق مى افتد و جسم حالت بلورين و متبلور به خود مى گيرد. - ماگما از ذوب سنگگهاى پوسته و يا گوشته طى فرايند پيجپيله به و جود مى آيد.

بَ
در هنگام ذوب بعضى كانىها زود گدازند و در تشكيل ماگما شر كت دارند و برخى ديگر دير گدازند كه وارد ماگما نمىشوند به اين ذوب ناقص گويند.


 تيره دارند. علت تيره بودن رنگگ اين سنگاها ونا وجود كانى هاى آهن و منيز يمدار است.


 مى كند. 99- بافت:
اندازه و شكل و آرايش كانى هاى موجود در سنگ آذرين را با بافت مى كويند.



9V
سنگاهاى آذرين براساس موارد زير طبقهبندى مىشوند.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) (Y }
\end{aligned}
$$

9^9- موارد استفاده:

 از پو كهى معلنى به عنوان عايق ساختمانها و از سنگپا در سائيدن چیوب استفاده میشود.

99- استخراج طا:
 شكستگى هاى سنگها متمر كز مى شود استخر اج طلا از فرسايش گرانيتها و رسوبات آبرفتى حاصل از از آنها به دست مى آيد.
-V.
موادى كه همراه اغلب رودها سرانجام به دريا مىرسند و در آن تنشنشين مىشوند، رسوب مى گويند. - رسوبات توسطعوامل طبيعى مانند: آب - يخحچال - باد روى هم تهنشين شده و به صورت لايهلايه در مى آيند و سرانجام به سنگاهاى رسوبى مبدل میشوند
 كذشته زمين را به ما نشان مى دهلد و از اين نظر اهميت دارند.
-V| منشأ رسوبات:
منشأ رسوبات دريايى شاملم:
(1) مواد تخريب شده 「) بقاياى بدن جانداران ٪) مواد شيميايى

 رس - كوارتز - كلسيت





- كانى هاى ديگر سنگگهاى رسوبى شامل: دولوميت - فلدسپات و ميكا - هماتيت و ليمونيت و هاليت و زيّس

ح حمل رسوبات:

 وضعيت مسير بستگى دارد.
-V4
VQ- سنگ شدن (ديازنز):

ديازنز يا سنگ شدن به مراحلى گِنته مىشود كه طى آن از رسوبات نرم و منفصل سنگیهاى سخت و متصل حاصل مىشود. مراحل ديازنز شامل: سيمان شدن - متراكم و خشك شدن و تبلور دوباره مىباشد.
 1) آوارى ب) غير آوارى (بلورين)

 برش) مى باشد.
(VV

 كه اكسيزن كمترى دارد و نوع سياه آن كر كربن دان دارد


ماسه سنگاها در طبيعت به دو صورت ديده مى موند: VA

1) كوارتز آرنيت بيشتر از • 9 درصد كوارتز و و باقىمانده از فلدسپات است دانههاى آنها گردشده و جورشدگى خوبى دارند و تچون مسافت زئز「 گرانيتهاى فلدسپات آر دار حاصل شده است.

 است (خوب نيست) چون فاصلهى حمل كمترى داشتهاند.

- •- سنگْهاى رسوبى شيميايى:
 كردهاند و يا توسط فعاليتهاى زيستى گياهان و جانور ان ان به وجود مى آيند.

ا^1- سنگهاى شيميايى غير آلى شامل:


 - نوع ديگرى از سنگ آهكى وجود دارد كه در شرايط ويزهاى در خشكى آـى حاصل مى شوند: مانند سنگ تراورتن در دهانه چشمههاى آهكى

YY- سنگاهماى رسوبى شيميايى آلى شامل :
( ) سنگ آهى

 تشكيل مىشوند.

شی- - پرت آلى نيز از تجمع سيليس باقىمانده از شعاعيان و دياتومها حاصل مىشود.
 چخندانى ندارند تشكيل مىشود.





 ¢ی- در دگر گونى شديد كه بيشتر نتيجه افزايش گرما است تا فشار تغييراتى در سنگارها ايجاد مى مشود:
 در مواقحى كانى هاى جديد هم تشكيل مى شود.

NV عوامل دگر گون ساز:
 كرما - فشار و سيالاتى نظير آب

M^- نقش گرما: افزايش دما در سنگیها موجب:


^^- نتش فشار:

فشار نيز مانند گرما با افزايش عمق زياد مىشود. سنگاتهاى درون زمين تحت تأثير دو نوع فشار قرار دارند


 است. نتيجه عمل فشار جهت دار برحسب مقدار آن تغيير اتى در سنگها ايجاد مىشود نظير چجينخوردگى و شكستگى (درز - گسل) است.

9-
 ترتيب سيالات با نقش كاتاليزورى خود بدون آن كه حالت جامد سنگ دستخوش تغيير شود تر كيب كانى ها را عوض
مى كنند. .

- به جز آب، دىاكسيدكربن - گو گرد و اسيدها در دگر گونى سنگهها نقش دارند.
|-91- اقسام دگرگونى:
 دگرگونى مجاورتى - دگر كونى ناحيهاى - دگر گونى هيدروترمال (گرمايى)
-9ヶ- دگرگونى مجاورتى:
 مجاورتى را اصطلاحاً هالهى دگر گونى گوينى
ra

 هيج گونه فشار جهت

 معمولاً به صورت لايهلايه درمى آيند. -9ヶ- دگرگونى هيدروترمال (گرمايى):
 ماگما آبهاى زيرزمينى يا آب اقيلنوسها باشد كه در بستر اقيانوسها به ماگماى داغ نزديى مىشود.

90- تغيير در بافت:
 قديمى تغيير كرده و از نظر شكل دانهها - اندازهى دانهها و رابطهى بين دانههاى مجاور دستخوش تغييرات اساسى میشوند.

99- شكل دانهها:
در بافت سنگاها ممكن است بر اثر فشارهاى جهتدار و نوع كانىهاى موجود در سنگ بافتهاى جديدى را به وجود مى آورد.

 فشارهاى جهتدار سنگ حالت نوارى يا لايهاى به خود مو مى گيرد.

QV اندازه دانهها:



9^-
 مى گيرند كه به آن بافت مضرسى مى گويند. بعضى از سنگاهاى دگر گون نظير هو رنفلس داراى اين نوع بافت هستند.

99- تغيير در كانىها:
 ديگر تبديل مىشود.
گرافيت در درجات ضعيف تبديل مىشود.
 ولاستونيت نوعى پيرو كسن است كه از تأثير و تركيب كوارتز و كلسيت حاصل مى شود. $\mathrm{CaCO}_{r}+\mathrm{SiO}_{\mu} \rightarrow \mathrm{CaSiO}_{\mu}+\mathrm{Co}_{\mu}$
ولاستونيت سيليس كلسيت


محلولهاى داغ بر كانى اليوين توليد كانى هاى سر يانتيسن و سرانجام تالكى مىشود.

1－ا－طبقهبندى：




「 「 از دگر گونى ضعيف شيل ها ها حاصل مى آيد ． ٪）شيست بر اثر دگرگونى شديد شيلها بها به وجود مى آيد و براساس وفور كانىهاى موجود در سنگ تغيير نام مى دهند．ميكا زياد باشد سنگ ميكاشيست و اگر گرافيت يا تالكى زياد باشد به ترتيب گرافيت－شيست و تالكى شيست گفته مىشود．
 مىشود．كانى هاى ورقهاى آن（ميكاها）تشكيل بافت شيستوزيته و كانىهاى غيرورقهاى آن مانی مانند كوارتز و فلدسپات
بافت فولياسيون را به وجود مى آورد.
 （1）مرمر سنگ آهكى دگر گون شده است و در آن بلورهاى ريز كلسيت، مجدداً متبلور شده و به صورت دانهدرشت
「 است سيمان كوارتزيت استحكام بسيار زيادى دارد اين سنگً از سيليس تقريباً خالص است و و در شيشهسازى به كار
 دگرگونى به وجود مى آيد و سنگى سخت و سياه است دانهريز و متر اكم با بافت مضرسى و فاقد هر نوع جهت يافتىگى

1－9－درجات دگرگون و كانى هاى شاخص：

 است ولى در درجات شديد اين مشخصات از بين مىرود．
－l•• •ا－دگرگون و منابع طبيعى：


 نماى ساختمانها و در مجسماسازى كاربرد دارد．
^•1- تغييرات سنگها:

 - نتيجه عمل هوازدگى غالباً در بريدگى جادهیها و ديواره رودخانهها مشهود است. 9•1- هوازدگى: هوازدگى بر دو نوع است.


 - گیاهان و جانوران نيز با توليد اسيد در عمل هوازدگى نتش مهمى دارنى دارند.





- رطوبت و گرما دو عامل تشديد كنندهى واكنشهاى شيميايىاند. بنابراين در مناطق گرم و پرباران هوازدگى شيميايى فوقالعاده فعال است.

خاى محصول نهايى هوازدگى و نتيجهى تخريب فيزيكى و شيميايى سنگها همراه با بقاياى جانداران در حال فساد
است. - مواد معدنى خاى - كوارتز - كانى هاى رسى و تر كيبات عناصر پتاسيم - فسفر و نيتروزن است. - مواد آلى خاى = هوموس يا كياخاكى - در نيمرخ خاك سه افق C C , B , A ديده میشود كه به ترتيب از سطح زمين تا سنگ بستر به صورت لايههاى افقى مى باشند كه C روى سنگ بستر است.

1 1 ا- انواع مختلف خاك:
 خاك از نظر كشاورزى است.



> 1) نيروى جاذبه

Y (Y) آبهاى جارى Y
 ه) دريا و باد

Y
ريزش - لغزش - جريانى

 جر يانى: حر كت مواد به صورت خميرى يا نيمه مايع به سمت پايـين

110-10 نيروى جاذبه:
نيروى جاذبه تودهاى سنگ و خاى را در سراشيبىها بدون دخالت عوامل حمل و نقل به حر كت درمى آورد. آب جارى:
 تغيير دهنده سطح زميناند.

119- اعمال تخريبى آبهاى جارى:
فرسايش ورقهاى - فرسايش قهراي ايىى - ايجاد سطح اساس يا سطح مبنا - تشكيل آبشار و ايجاد دره. آبهاه زيرزمانينى:
آبهاى زيرزمينى يا آبهاى فروز قسمتهاى درون زمين مىشود از اعمال آبهاى زيرزمينى در مناطق آهكى تشكيل غار است.

> |l| ا ا- يخچالهها:



شدن مورنها میشوند (جبههاى)

111- درياها:
درياها هم از عوامل تخريبى و تغييردهنده سطح زميناند و و با نيرويى كه در لبه امواج آب دريا وجود دارد سواحل سنگى خود را تخريب نموده و به مرور زمان فرسايش میديهند.

باد هم يكى از عوامل تغييردهنده سطح زمين است باد در مناطق خشـى و و بيابانى عمل فرسايش خر خود را را بيشتر انجام
 بار بسترى و بار معلق به حر كت درآورده جابهجا مى كند.
-T . شرايط سطح آنها را شياردار - نتطهنقطه يا صيقلى مىنمايد. - باد در مناطق بيابانى در رسوبات نرم ايجاد شيارهايى مى كند كه به آنها (باد كند) و تيغههاى بين شيارها را (ياردانگگ) مى گويند.
| | أ رسوب گذارى:
به طور كلى به موادى كه توسط عوامل فرسايشى حمل شده و در محيط هاى رسوبى تننشين مىشوند، رسوب مى گويند. آبهاى جارى: به طور كلى به موادى كه توسط عوامل فرسايش حمل شد و در محيط هاى رسوبى تهنشين مىشوند رسوب مى گويند. آبهاى جارى در محيطهاى رسوبى رودخانهها در سطح زمين با تشكيل مخروط افكنه - دلتا - تراس آبرفتى و دشت سيلابى رسوبكذارى خود را انجام مى دهند.

זケזا- آبهاى زيرزمينى:
آبهاى زيرزمينى علاوه بر رسوبكاى رِارى مواد محلول خود به صورت استالاكتيت در سقف غارهاى آهكى و
 معلنى جديدى پر شود)

شبا ا- يخحچالها:
يخخالهها مواد را به دو صورت رسوب میى دهنـد : 1) رسوبات درهم يا تيل (ريز و درشت با باهم و و بدون لايهبندى)

「) رسوبات مطلق (فقط ذرات ريز به صورت لايهلايه)

 مى شود ممكن است از قارهها حمل شده باشند و يا آب دريا بـا به صورت مواد شيميايى در آنها تشكيل دهد و ويا توسط
 يا غبارهاى شهاب سنگانها بانـا باشد. - مهمترين رسوبات دريايى و اقيانوسها را رسوبات پلازيك مى گويند كه مربوط به اقيانوسهاى باز است و دور از حاشيه قارههاست.

هץ ا- مهمترين جانداران كه رسوبات پالازییی را تشكيل مىدهند از روزنداران و شعاعيان هستند هم چخنين رسوبات آهكى به جا مانده از مرجانها (ريفـهاى آهكى) نيز از رسوبات اقيانوسى به شمار مى رووند.
 منگْنز و آهن است.

צץا- باد هم ذرات حمل شده را سرانجام به صورت رسوبات بادى در بيشتر مناطق بيابانى تهنشين كرده و ايجاد تلماسه مینمايد تلماسهها شكل نامتقارن دارند و اغلب ذرات آنها از جنس كوارتز است و گردشدگى و جورشدگى خوبى دارند.

