**KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ**

**III. TRẢ LỜI NGẮN**

**Câu 1.** Cho bảng số liệu:

**Dân số của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phân theo giới tính, năm 2021**

*(Đơn vị: Nghìn người)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tổng số dân** | **Nam** | **Nữ** |
| 12925,1 | 6494,0 | 6431,1 |

*(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)*

Tính tỉ lệ dân số nam của Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2021. *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)*

**Câu 2.** Cho bảng số liệu:

**Số lượng đàn trâu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2010 và 2021**

*(Đơn vị: triệu con)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Năm** | **2010** | **2021** |
| Trâu | 1,6 | 1,2 |

*(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2021, NXB Thống kê Việt Nam 2022)*

So năm 2021 với năm 2010, tốc độ tăng trưởng số lượng đàn trâu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đạt bao nhiêu %? (coi năm 2010 = 100%)

**Câu 3.** Cho bảng số liệu:

**Dân số của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phân theo giới tính, năm 2021**

*(Đơn vị: Nghìn người)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tổng số dân** | **Nam** | **Nữ** |
| 12925,1 | 6494,0 | 6431,1 |

*(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)*

Tính tỉ số giới tính của Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2021. *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)*

**Câu 4.** Cho bảng số liệu:

**Dân số của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phân theo thành thị và nông thôn, năm 2021**

*(Đơn vị: Nghìn người)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tổng số dân** | **Thành thị** | **Nông thôn** |
| 12925,1 | 2646,9 | 10278,2 |

*(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)*

Tính tỉ lệ dân thành thị của Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2021. *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)*

**Câu 5.** Năm 2023, tổng đàn trâu cả nước là 2136,0 nghìn con, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có 1193,5 nghìn con. Tính tỉ trọng trâu của Trung du miền núi Bắc Bộ trong tổng đàn trâu cả nước (*làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)*

**PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG**

**III. TRẢ LỜI NGẮN**

**Câu 1.** Cho bảng số liệu:

**Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2010 và 2021**

*(Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Năm** | **2010** | **2021** |
| Cả nước | 3 045,6 | 13 026,8 |
| Đồng bằng sông Hồng | 859,5 | 4 906,8 |

*(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022)*

Cho biết tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng năm 2021 chiếm bao nhiêu % giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước? *(làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của %)*

**Câu 2.** Đồng bằng sông Hồng có diện tích tự nhiên là 21,3 nghìn km2, dân số năm 2021 là 23,2 triệu người. Vậy mật độ dân số của Đồng bằng sông Hồng năm 2021 là khoảng bao nhiêu người/km2?

**Câu 3.** Cho bảng số liệu:

**Trị giá sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2010 và 2021**

*(Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Năm** | **2010** | **2021** |
| Cả nước | 3 045,6 | 13 026,8 |
| Đồng bằng sông Hồng | 859,5 | 4 906,8 |

*(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022)*

Cho biết tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng năm 2021 tăng bao nhiêu % so với năm 2010? *(làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của %)*

**Câu 4.** Cho bảng số liệu:

**Tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô của Đồng bằng sông Hồng năm 2020 và 2022**

(Đơn vị: *‰*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Năm** | **2020** | **2022** |
| Tỉ suất sinh thô | 17,2 | 15,2 |
| Tỉ suất tử thô | 6,1 | 6,0 |

*(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2021, NXB Thống kê Việt Nam 2022)*

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Đồng bằng sông Hồng năm 2022 giảm so với năm 2020 là bao nhiêu % ? *(làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2 của %)*

**Câu 5.** Cho bảng số liệu:

**Diện tích, sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Hồng và cả nước, năm 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vùng** | **Đồng bằng sông Hồng** | **Cả nước** |
| Diện tích *(nghìn ha)* | 970,3 | 7238,9 |
| Sản lượng *(nghìn tấn)* | 6020,4 | 43852,6 |

*(Nguồn: Niên giám thống kê 2022, NXB Thống kê Việt Nam, 2023)*

Cho biết năm 2021 năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng cao hơn cả nước là bao nhiêu tạ/ha? *(làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của tạ/ha)*

**PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ**

**III. TRẢ LỜI NGẮN**

**Câu 1.** Cho bảng số liệu:

**Tổng diện tích rừng và diện tích rừng trồng ở Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2015 - 2021**

*(Đơn vị: nghìn ha)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **2015** | **2020** | **2021** |
| Tổng diện tích rừng | 3 045,0 | 3 126,7 | 3 131,1 |
| Trong đó: Diện tích rừng trồng | 808,9 | 921,2 | 929,6 |

*(Nguồn: Tổng cục thống kê năm 2022)*

Cho biết tỉ lệ diện tích rừng tự nhiên của Bắc Trung Bộ năm 2021 so với tổng diện tích rừng là bao nhiêu %? *(làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của %)*

**Câu 2.** Cho bảng số liệu:

**Diện tích gieo trồng và sản lượng cây lương thực có hạt của Bắc Trung Bộ so với cả nước,**

**giai đoạn 2019 - 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Diện tích *(nghìn ha)* | 795,7 | 781,6 | 784,5 | 773,6 | 765,8 |
| Sản lượng *(nghìn tấn)* | 4223,2 | 5819,5 | 4460,8 | 4227,4 | 4393,8 |

*(Nguồn tổng cục thống kê năm 2023)*

Tính năng suất cây lương thực có hạt của Bắc Trung Bộ 2023 *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của tạ/ha)*

**Câu 3.** Cho bảng số liệu:

**Diện tích lúa ở các vùng của nước ta, năm 2021**

*(Đơn vị: Nghìn ha)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Vùng** | **Diện tích** |
| Đồng bằng sông Hồng | 970,3 |
| Trung du và miền núi Bắc Bộ | 662,2 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ | 1198,7 |
| Tây Nguyên | 250,2 |
| Đông Nam Bộ | 258,9 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 3898,6 |

*(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)*

Diện tích lúa của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ bằng mấy lần của Tây Nguyên? *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)*

**Câu 4.** Cho bảng số liệu:

**Số trang trại ngành nông - lâm - thủy sản của Bắc Trung Bộ so với cả nước,**

**giai đoạn 2020 - 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm**  **Trang trại** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Tổng số trang trại cả nước | 23680 | 23771 | 24075 | 24938 |
| Trong đó: Bắc Trung Bộ | 1851 | 1946 | 2018 | 2009 |

*(Nguồn: tổng cục thống kê năm 2023)*

Tính tỉ trọng trang trại của Bắc Trung Bộ so với cả nước năm 2023 *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)*

**Câu 5.** Cho bảng số liệu:

**Tổng diện tích rừng và diện tích rừng trồng ở Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2015 - 2021**

*(Đơn vị: nghìn ha)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **2015** | **2020** | **2021** |
| Tổng diện tích rừng | 3 045,0 | 3 126,7 | 3 131,1 |
| Trong đó: Diện tích rừng trồng | 808,9 | 921,2 | 929,6 |

*(Nguồn: Tổng cục thống kê năm 2022)*

Cho biết tỉ lệ diện tích rừng tự nhiên của Bắc Trung Bộ năm 2021 nhiều hơn tỉ lệ diện tích rừng trồng bao nhiêu %? *(làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của %)*

**PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ**

**III. TRẢ LỜI NGẮN**

**Câu 1.** Cho bảng số liệu:

**Diện tích và sản lượng lúa ở các vùng của nước ta, năm 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vùng** | **Diện tích** *(nghìn ha)* | **Sản lượng** *(nghìn tấn)* |
| Đồng bằng sông Hồng | 970,3 | 6020,4 |
| Trung du và miền núi Bắc Bộ | 662,2 | 3426,5 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ | 1198,7 | 7200,2 |
| Tây Nguyên | 250,2 | 1466,3 |
| Đông Nam Bộ | 258,9 | 1411,8 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 3898,6 | 24327,3 |

Tính năng suất lúa của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2021 *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tạ/ha)*

**Câu 2.** Cho bảng số liệu:

**Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2021**

*(Đơn vị: nghìn tấn)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm**  **Tiêu chí** | **2010** | **2015** | **2020** | **2021** |
| Sản lượng hải sản khai thác | 707,1 | 913,6 | 1 144,8 | 1 167,9 |
| Trong đó: Cá biển | 516,9 | 721,9 | 940,4 | 966,0 |

*(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2011, năm 2022)*

Sản lượng cá biển so với sản lượng hải sản khai thác năm 2021 chiếm bao nhiêu %? *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)*

**Câu 3. Cho bảng số liệu:**

**Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2021**

*(Đơn vị: nghìn tấn)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm**  **Tiêu chí** | **2010** | **2015** | **2020** | **2021** |
| Sản lượng hải sản khai thác | 707,1 | 913,6 | 1 144,8 | 1 167,9 |
| Trong đó: Cá biển | 516,9 | 721,9 | 940,4 | 966,0 |

*(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2011, năm 2022)*

Sản lượng cá biển khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2021 so với năm 2010 tăng thêm bao nhiêu %? *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)*

**Câu 4.** Duyên hải Nam Trung Bộ có số dân 9,4 triệu người, tỉ lệ gia tăng dân số ở mức 0,96% (năm 2021). Tính số dân tăng thêm của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2021. *(làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai của triệu người)*

**Câu 5.** Cho bảng số liệu:

**Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2021**

*(Đơn vị: nghìn tấn)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **2010** | **2015** | **2020** | **2021** |
| Sản lượng hải sản khai thác | 707,1 | 913,6 | 1144,8 | 1167,9 |

*(Nguồn Tổng cục Thống kê năm 2021, 2022)*

Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2021 (coi năm 2010 = 100%). *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)*

**KHAI THÁC THẾ MẠNH ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở TÂY NGUYÊN**

**III. TRẢ LỜI NGẮN**

**Câu 1.** Cho bảng số liệu:

**Diện tích và số dân các tỉnh vùng Tây Nguyên, năm 2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tỉnh** | **Kon Tum** | **Gia Lai** | **Đắk Lắk** | **Đắk Nông** | **Lâm Đồng** |
| Diện tích *(km2)* | 9677 | 15510 | 13070 | 6509 | 9781 |
| Số dân *(Nghìn người)* | 580 | 1591 | 1918 | 671 | 1333 |

*(Nguồn: Tổng cục Thống kê VN, năm 2022)*

Mật độ dân số trung bình của vùng Tây Nguyên là bao nhiêu người/km2 ?

**Câu 2.** Cho bảng số liệu:

**Diện tích gieo trồng và sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, năm 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cây công nghiệp** | **Diện tích gieo trồng**  *(nghìn ha)* | **Sản lượng**  *(nghìn tấn)* |
| Cao su | 232,2 | 287,7 |
| Cà phê | 657,4 | 1748,2 |
| Chè | 11,5 | 135,9 |
| Hồ tiêu | 83,5 | 200,8 |

*(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022)*

Cho biết cây cà phê có sản lượng lớn nhất chiếm bao nhiêu % tổng sản lượng các cây công nghiệp trong bảng trên? *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)*

**Câu 3.** Năm 2023, Tây Nguyên có diện tích trồng lạc là 11421 ha, sản lượng lạc là 22109 tấn. Hỏi năng suất lạc năm 2023 của Tây Nguyên là bao nhiêu tạ/ha? *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của tạ/ha)*

**Câu 4.** Cho bảng số liệu:

**Diện tích gieo trồng và sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, năm 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cây công nghiệp** | **Diện tích gieo trồng**  *(nghìn ha)* | **Sản lượng**  *(nghìn tấn)* |
| Cao su | 232,2 | 287,7 |
| Cà phê | 657,4 | 1748,2 |
| Chè | 11,5 | 135,9 |
| Hồ tiêu | 83,5 | 200,8 |

*(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022)*

Cho biết cây cà phê có sản lượng cao nhất gấp bao nhiêu lần cây chè? *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)*

**Câu 5.** Cho bảng số liệu:

**Tổng diện tích rừng và rừng tự nhiên ở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2021**

*(Đơn vị: nghìn ha)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **2010** | **2015** | **2020** | **2021** |
| Tổng diện tích rừng | 2874,4 | 2561,9 | 2565,0 | 2572,1 |
| *Trong đó: Rừng tự nhiên* | 2653,9 | 2246,0 | 2179,8 | 2104,1 |

*(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, 2021)*

Tính tốc độ tăng trưởng diện tích rừng trồng của vùng Tây Nguyên năm 2021 so với năm 2010 (coi năm 2010 = 100%). *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)*

**PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở ĐÔNG NAM BỘ**

**Câu 1.** Năm 2021, sản lượng thủy sản khai thác của Đông Nam Bộ là 374,1 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng là 144,2 nghìn tấn. Hỏi sản lượng khai thác bằng bao nhiêu % so với sản lượng nuôi trồng? *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)*

**Câu 2.** Sản lượng thủy sản vùng Đông Nam Bộ năm 2023 là 524921 tấn, trong đó sản lượng thủy sản khai thác là 367711 tấn. Hỏi tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác trong sản lượng thủy sản của Đông Nam Bộ năm 2023 là bao nhiêu %? *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)*

**Câu 3.** Cho bảng số liệu:

**Tổng số dân và số dân thành thị vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2015 - 2021**

*(Đơn vị : Nghìn người)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **2015** | **2018** | **2020** | **2021** |
| Tổng số dân | 16 448,5 | 17 527,4 | 18 342,9 | 18 315,0 |
| *Trong đó : Số dân thành thị* | 10 279,6 | 11 018,9 | 12 172,3 | 12 165,0 |

*(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022)*

Cho biết tỉ trọng dân thành thị của Đông Nam Bộ năm 2021 tăng lên bao nhiêu % so với năm 2015? *(làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của %)*

**Câu 4.** Cho bảng số liệu:

**Nhiệt độ trung bình tháng tại thành phố Hồ Chí Minh**

*(Đơn vị: ºC)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tháng** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Nhiệt độ | 25,8 | 26,7 | 27,9 | 28,9 | 28,3 | 27,5 | 27,1 | 27,1 | 26,8 | 26,7 | 26,4 | 25,7 |

Tính nhiệt độ trung bình năm của Thành phố Hồ Chí Minh. *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của 0C)*

**SỬ DỤNG HỢP LÍ TỰ NHIÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ**

**Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG**

**III. TRẢ LỜI NGẮN**

**Câu 1.** Tính năng suất gieo trồng lúa cả năm ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022, biết diện tích lúa cả năm ở vùng này là 3 802,6 nghìn ha và sản lượng lúa là 23 536,3 nghìn tấn. *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của tạ/ha)*

**Câu 2.** Năm 2021, đồng bằng sông Cửu Long có diện tích trồng lúa là 3,9 triệu ha, năng suất lúa đạt 62,3 tạ/ha. Hỏi sản lượng lúa của đồng bằng là bao nhiêu triệu tấn? *(làm tròn đến số thập phân thứ nhất của triệu tấn)*

**Câu 3.** Năm 2021 dân số của Đồng bằng sông Cửu Long là 17,4 triệu người, tỉ lệ dân thành thị là 26,4%. Tính số dân nông thôn của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021. *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của triệu người)*

**Câu 4.** Năm 2021, diện tích lúa của cả nước là 7238,9 nghìn ha, của Đồng bằng Sông Cửu Long là 3898,6 nghìn ha. Tính tỉ trọng diện tích lúa của Đồng bằng sống Cửu Long so với cả nước. *(làm tròn đến số thập phân thứ nhất của %)*

**Câu 5.** Cho bảng số liệu:

**Sản lượng thủy sản khai thác và số lượng tàu, thuyền khai thác thủy sản**

**của cả nước và một số vùng, năm 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vùng** | **Cả nước** | **Đông Nam Bộ** | **Đồng bằng sông Cửu Long** |
| Sản lượng thủy sản khai thác *(nghìn tấn)* | 3874,2 | 359,0 | 1416,4 |
| Số lượng tàu, thuyền khai thác thủy sản *(chiếc)* | 93122 | 5374 | 21318 |

*(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê,2023)*

Cho biết số lượng tàu, thuyền của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 gấp bao nhiêu lần Đông Nam Bộ? *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)*