**ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I ĐỊA 8**

**Bài 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN**

**1. Châu Á tiếp giáp với các đại dương và châu lục nào?**

- Giới hạn: tiếp giáp với

+ Hai châu lục: châu Phi và châu Âu

+ Ba đại dương: Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương

**2. Đặc điểm địa hình của châu Á**

- Có nhiều dãy núi chạy theo hai hướng chính là: đông – tây hoặc gần đông – tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam.

- Sơn nguyên cao đồ sộ và tập trung ở trung tâm.

- Nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới (Ấn - Hằng, Hoa Bắc,..)

🡪 Địa hình châu Á bị chia cắt rất phức tạp

*3.* Dãy núi nào là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á?

4. Dựa vào hình 1.2 SGK trang 5, kể tên các đồng bằng châu Á?

*5.* Dựa vào hình 1.2 SGK trang 5, em hãy cho biết những khoáng sản quan trọng nhất của châu Á là*:*

- Dầu mỏ và khí đốt (Tây Nam Á), than, sắt, crôm và các kim loại màu như đồng, thiếc

**BÀI 2: KHÍ HẬU CHÂU Á**

**1. Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau là do:**

- Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.

**2. Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do**

- Lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo

- Lãnh thổ rất rộng.

- Ảnh hưởng của các dãy núi.

3. Dựa vào hình 2.1 SGK trang 7, cho biết đới khí hậu từ chí tuyến Bắc đến 400 B

4. **Khí hậu Châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Khí hậu gió mùa** | **Khí hậu lục địa** |
| **Các kiểu khí hậu** | - Ôn đới gió mùa- Cận nhiệt gió mùa- Nhiệt đới gió mùa | - Ôn đới lục địa- Cận nhiệt lục địa- Nhiệt đới khô |
| **Nơi phân bố** | Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á | Vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á |
| **Đặc điểm khí hậu** | - Mùa hạ nóng, ẩm, mưa nhiều- Mùa đông khô, lạnh, ít mưa | - Mùa hạ khô và nóng- Mùa đông khô, lạnh mưa rất ít |

5. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?

6. Dựa vào hình 2.1 SGK trang 7, cho biết đới khí hậu nào không phân thành các kiểu khí hậu?

**Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á**

**1. Đặc điểm sông ngòi châu Á là**

- Sông ngòi ở châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.

- Các con sông ở châu Á phân bố không đều và có chế độ nước khá phức tạp.

- Sông ngòi châu Á có nhiều giá trị kinh tế

2. Sông ngòi ở Đông Nam Á có đặc điểm?

3. Con sông nào chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng?

4. Dựa vào hình 3.1 SGK trang 11, Châu Á có bao nhiêu đới cảnh quan?

5. Đới cảnh quan tự nhiên nào phổ biến ở Bắc Á?

6. Khu vực nào có các loại rừng giàu bậc nhất thế giới?

7. Ở châu Á, cảnh quan tự nhiên nào không bị con người khai thác để làm nông nghiệp, xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp?

**Bài 5: Đặc điểm dân cư – xã hội châu Á**

**1. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là:**

- Một châu lục đông dân nhất thế giới.

- Dân cư thuộc nhiều chủng tộc.

- Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

2. Tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể do?

3. Dựa bảng số liệu “dân số các châu lục trên thế giới qua các năm”, em hãy cho biết số dân châu Á so với các châu lục khác.

|  |  |
| --- | --- |
| **Các châu** | **Dân số** *(triệu người)* |
| **Năm 1950** | **Năm 2000** | **Năm 2010** | **Năm 2015** | **Năm 2017** |
| Châu Á\* | 1402 | 3683 | 4164 | 4391 | 4494 |
| Châu Âu\*\* | 547 | 729 | 739 | 738 | 745 |
| Châu Đại Dương |  13 |  30,4 | 37 | 39 | 42 |
| Châu Mĩ | 339 | 829 | 935 | 992 | 1005 |
| Châu Phi | 221 | 784 | 1022 | 1186 | 1250 |
| ***Thế giới*** | ***2522*** | ***6055,4*** | ***6896*** | ***7346*** | ***7536*** |

4. Dựa vào bảng dưới, em hãy cho biết tỉ lệ gia tăng dân số châu Á giai đoạn 2015- 2020 đang có xu hướng như thế nào?

|  |  |
| --- | --- |
| **Các châu** | **Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên** **các giai đoạn***(%)* |
| **2010 - 2015** | **2015 - 2020** |
| Châu Á\* | 1,1 | 1,0 |
| Châu Âu\*\* | 0,0 | - 0,1 |
| Châu Đại Dương |  1,0 |  1,0 |
| Châu Mĩ | 0,9 | 0,7 |
| Châu Phi | 2,6 | 2,5 |
| ***Thế giới*** | ***1,2*** | ***1,1*** |

5. Các chủng tộc chủ yếu ở châu Á là?

6. Dựa vào hình 5.1/17, Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở đâu?

7. Dựa vào hình 5.1/17, Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là?

8. Dựa vào hình 5.1/17, Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở đâu?

**Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á**

1. Dựa vào bảng sau, em hãy cho biết:

- Tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP của các nước thu nhập cao khác với các nước thu nhập thấp ở chỗ nào?

- Nước có bình quân GDP đầu người cao nhất so với nước thấp nhất chênh nhau khoảng bao nhiêu lần?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên nước** | **Cơ cấu GDP** *(%)* | **Tỉ lệ tăng GDP bình quân năm** *(%)* | **GDP/****người***(USD)* | **Mức thu nhập** |
| **Nông nghiệp** | **Công nghiệp** | **Dịch vụ** |
| Nhật Bản | 1,2 | 29,3 | 69,5 | 1,9 | 38332 | Cao |
| Cô-oét | 0,4 | 49,2 | 50,4 | -4,7 | 29760 | Cao |
| Hàn Quốc | 2,2 | 39,6 | 58,2 | 3,1 | 29743 | Cao |
| Ma-lai-xi-a | 8,7 | 38,6 | 52,7 | 5,7 | 10254 | Trung bình cao |
| Trung Quốc | 7,9 | 40,5 | 51,6 | 6,8 | 8759 | Trung bình |
| Xi-ri\* | 20,6 | 30,2 | 49,2 | 0,4 | 1821 | Trung bình thấp |
| U-dơ-bê-ki-xtan | 34,0 | 27,9 | 38,1 | 4,5 | 1827 | Trung bình thấp |
| Lào | 18,3 | 34,9 | 46,8 | 6,9 | 2424 | Trung bình thấp |
| Việt Nam | 17,1 | 37,1 | 45,8 | 6,8 | 2366 | Trung bình thấp |

2. Kể tên các nước phát triển cao?

3. Kể tên các nước có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh (nước công nghiệp mới)

4. Kể tên các quốc gia đang phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp

5. Kể tên các quốc gia Giàu, nhưng trình độ phát triển KT-XH chưa cao