**ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2015 - 2016.**

**MÔN ĐỊA LÍ- LỚP 11.**

**I. PHẦN LÝ THUYẾT:**

**Câu 1:** Trình bày vai trò của LB Nga trong LB Xô Viết trước đây và những thành tựu mà LB Nga đạt được sau năm 2000.

**Câu 2**: Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí và đk tự nhiên Nhật Bản đối với phát triển kinh tế.

**Câu 3**: Nêu đặc điểm dân số Nhật Bản. Tác động của đặc điểm đó đến KT-XH Nhật Bản.

**Câu 4** :Chứng minh rằng Nhật Bản có nền công nghiệp phát triển cao.

**Câu 5**: Trình bày những đặc điểm nổi bật của nền nông nghiệp Nhật Bản. Tại sao diện tích trồng lúa gạo của Nhật Bản giảm?

**Câu 6**: Phân tích những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối với sự phát triển kinh tế Trung Quốc.

**Câu 7**: Nêu đặc điểm dân số Trung Quốc. Tác động của đặc điểm đó đến KT-XH Trung Quốc.

**Câu 8** : Nêu kết quả hiện đại hóa công nghiệp của Trung Quốc. Phân tích những nguyên nhân đưa đến kết quả đó.

**Câu 9**: Nêu kết quả hiện đại nông nghiệp của Trung Quốc. Phân tích những nguyên nhân đưa đến kết quả đó.

**Câu 10** : Nêu những thuận lợi và khó khăn về đk tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

**Câu 11** : Trình bày sự phát triển nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á.

**Câu 12**: Nêu các mục tiêu của ASEAN.

**II.PHẦN THỰC HÀNH:**

**Câu 1**: Cho BSL:

( Đơn vi: triệu tấn)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **1995** | **1998** | **1999** | **2000** | **2001** | **2002** | **2005** |
| Sản lượng | 62,0 | 46,9 | 53,8 | 64,3 | 83,6 | 92,0 | 78,2 |

-Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm.

-Nhận xét.

**Câu 2**: Cho BSL:

***SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ CƠ CẤU DÂN SỐ THEO ĐỘ TUỔI***

( Đơn vị: %)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **1950** | **1970** | **1997** | **2005** |
| Dưới 15t | 35,4 | 23,9 | 15,3 | 13,9 |
| Từ 15-64 t | 59,6 | 69,0 | 69,0 | 66,9 |
| 65t trở lên | 5,0 | 7,1 | 15,7 | 19,2 |

-Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi Nhật Bản qua các năm trên.

-Nhận xét.

**Câu 3 :** Cho BSL:

***SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG QUỐC***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **1985** | **1995** | **2004** |
| Than (triệu tấn) | 961,5 | 1536,9 | 1634,9 |
| Điện(tỉ kwh) | 390,6 | 956,0 | 2187,0 |
| Xi măng(triệu tấn) | 146 | 476 | 970,0 |

-Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc qua các năm trên

-Nhận xét.

**Câu 4:** Cho BSL:

***CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI NƯỚC TA NĂM 1999 VÀ 2005***.

(Đơn vị: %)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Năm** | **1999** | **2005** |
| Từ 0- 14t | 33,5 | 27,0 |
| Từ 15-59t | 58,4 | 64,0 |
| Từ 60t trở lên | 8,1 | 9,0 |

-Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta qua 2 năm trên.

-Nhận xét

---------HẾT-------