**PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU**

**TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO**

**ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I, MÔN ĐỊA LÝ 8**

**NĂM HỌC 2022-2023**

**Câu 1.** Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới năm 2021?

**A**. 55,1%. **B**. 59,3%. **C**. 69,2%. **D**.72,1%.

**Câu 2.** Đông Nam Á là khu vực phân bố chủ yếu của chủng tộc nào?

**A**. Ô-xtra-lô-ít. **B.** Ơ-rô-pê-ô-ít **C**. Môn-gô-lô-ít **D**. Nê-grô-ít.

**Câu 3.** Nước nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Châu Á?

**A**. A-rập-xê-út. **B**. Trung Quốc. **C**. Ấn Độ. **D.** Pa-ki-xtan.

**Câu 4.** Quốc gia nào sau đây ***không*** được coi là nước công nghiệp mới?

**A**. Hàn Quốc. **B.** Đài Loan. **C**. Việt Nam. **D**. Xin-ga-po.

**Câu 5.** Việt Nam nằm trong nhóm nước

**A.** có thu nhập thấp. **B.** thu nhập trung bình dưới.

**C**. thu nhập trung bình trên. **D**. thu nhập cao.

**Câu 6.** Những nước nào sau đây xuất khẩu lương thực (lúa gạo) nhiều nhất thế giới?

**A**. Thái Lan, Việt Nam. **B.** Trung Quốc, Ấn Độ.

**C**. Nga, Mông Cổ. **D**. Nhật Bản, Ma-lai-xi-a.

**Câu 7.** Hồi giáo là một trong những tôn giáo lớn ở Châu Á ra đời tại

**A**. Pa-let-tin. **B**. Ấn Độ. **C**. A-rập-xê-út. **D**. I – Ran.

**Câu 8.** Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

**A**. Đông Nam Á. **B**. Tây Nam Á. **C**. Trung Á. **D.** Nam Á.

**Câu 9. Ý nào sau đây nêu đúng đặc điểm vị trí địa lí của của châu Á trên bản đồ ?**

A. Nằm ở vùng cực Bắc

B. Nằm ở nửa cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á- Âu

C. Nằm giữa chí tuyến Bắc và Nam

D. Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam

**Câu 10. Châu Á nằm trong giới hạn nào ?**

D. Từ vùng cực Bắc đến vùng ôn đới bán cầu Bắc

B. Từ vùng cực Bắc đến vùng cận nhiệt bán cầu Bắc

C. Từ vùng ôn đới bán cầu Bắc đến vùng Xích đạo

D. Từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo

**Câu 11. Ý nào sau đây nêu đúng và đầy đủ tên các khoáng sản có trữ lượng lớn ở châu Á ?**

A. Dầu mỏ, than, sắt, đồng, đá vôi, đá quý

B. Dầu mỏ, khí đốt, đá vôi, bô xít

C. Dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm và một số kim loại màu như đồng, thiếc, ...

D. Dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, bô xít, đá vôi, đá quý

D. Phân hóa rất đa dạng, có nhiều đới và kiểu khí hậu khác nhau

**Câu 12. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào ?**

A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa

B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải

C. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu hải dương

D. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa

**II. Phần tự luận: (6,0 điểm)**

**Câu 1.** Trình bàyđặc điểm cảnh quan tự nhiên châu Á ? Tự nhiên Châu Á có những thuận lợi và khó khăn gì?

**Câu 2.** Dựa vào bảng số liệu sau:

**Dân số các châu lục trên thế giới năm 2021**

*(Đơn vị: triệu người)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Châu lục** | **Số dân** |
| Châu Á  Châu Âu  Châu Đại Dương  Châu Mỹ  Châu Phi | 4651  744  43  1027  1373 |
| Thế giới | 7838 |

*Nguồn: World population data sheet 2021.www.prb.org*

**a**. Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số các châu lục trên thế giới năm 2021?

**b**. Nhận xét và so sánh dân cư Châu Á so với các châu lục khác. **Câu 3.** Trình bày và giải thích đặc điểm sông ngòi khu vực Bắc Á.

**Câu 4.** Nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu sau đây:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm | 1800 | 1900 | 1950 | 1970 | 1990 | 2002 |
| Số dân  (Triệu người) | 600 | 880 | 1402 | 2100 | 3110 | 3766 |

**------HẾT------**