|  |  |
| --- | --- |
| **Apgalvojums** | **Punkti** |
| Apraksta novēroto – pamatojuma struktūra: saista apgalvojumu ar pamatojumu un secinājumu, lieto pierādījumus, loģiski izklāsta savas domas. | 0.4 |
| Jau sākotnēji mehānisko iemeslu dēļ virs soliņu pamatnēm izveidojas biezāks sniega slānis, jo sniegs neizbirst cauri caurumiem starp renītēm. | 0.6 |
| Kušana notiek gaisa temperatūras maiņas (**siltumvadīšana**) un Saules siltuma (**siltuma starojums**) rezultātā pārsvarā no **augšas** | 0.3 |
| **Vējam** nevajadzētu spēlēt lielu lomu, jo bildēs redzams, ap soliņiem ir sēta, pauguri, koki, citiem vārdiem, mehāniskie šķēršļi. Bet, iespējams, arī vējam ir nozīme – tas drīzāk nopūš sniega daļiņas, kuras atrodas no sāniem, jo tam ir mazāks saskares laukums ar citām sniegpārsliņām un līdz ar to mazāka **berze**. | 0.2 |
| Pamana, ka trešajā bildē ap **akmens/betona pamatiem sniegs ir izkusis**. Izdara secinājumu, ka pamatu materiāls nevarētu būs iemesls tam, ka sniega/ledus čupiņas nav izkusušas | 0.3 |
| Sniegs ir **labs siltuma izolators**, jo tajā ir daudz gaisa. Tātad, jo lielāks ir sniega daudzums noteiktajā vietā, jo ilgāks laiks nepieciešams, lai paaugstinātu temperatūru iekšā tajā sniega veidojumā un lai sāktos kušana. | 1 |
| Spēlē lomu arī **temperatūras maiņa diennaktī**. Saules staru ietekmē sāk kust augšējais slānis, veidojas šķidrums, kas naktī, temperatūrai pazeminoties, veido ledus kārtiņu. Tomēr ledus kārtiņa veidojas gar visu virsmu, tātad, nevar apgalvot, ka tā spēlē noteicošo lomu. | 0.2 |
|  | 3 |