**TRƯỜNG THPT TAM PHÚ**

 **TỔ ĐỊA LÍ**

**NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN ĐỊA LÍ**

**NĂM HỌC 2022 – 2023**

**KHỐI 10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BÀI** | **NỘI DUNG** | **GHI CHÚ** |
| 24 | - Cơ cấu kinh tế- Một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế |  |
| 25 | - Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng nông lâm, thủy sản |  |
| 26 | - Địa lí ngành nông – lâm - thủy sản |  |
| 27 | - Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp- Phát triển nông nghiệp hiện đại |  |
| 29 | - Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng…của công nghiệp |  |
| 30 | - Các ngành công nghiệp |  |
| 31 | - TCLT Công nghiệp- Tác động của CN tới môi trường |  |
| 33 | - Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố…dịch vụ |  |
| 34 | - Các ngành GTVT |  |
| 35 | - Ngành bưu chính, viễn thông |  |
| Kỹ năng | Xử lí số liệu, nhận dạng biểu đồ, nhận xét bảng số liệu |  |

**KHỐI 11**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bài**  | **Nội dung** | **Ghi chú** |
| Nhật Bản | * vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội
* Quá trình phát triển kinh tế
* Các ngành kinh tế Nhật Bản
 |  |
| Trung Quốc | * vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội
* Quá trình phát triển kinh tế
* Các ngành kinh Trung Quốc
 |  |
| Đông Nam Á | * vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội
* đánh giá các thuận lợi và khó khăn về tự nhiên
* Các ngành kinh tế
* Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
 |  |
| Kỹ năng | * Xử lý số liệu
* Nhận dạng biểu đồ
* Nhận xét biểu đồ, bảng số liệu
 |  |

**KHỐI 12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chương** | **Nội dung** | **Ghi chú** |
| Nông nghiệp | * Tình hình phát triển và phân bố Nông – lâm- thủy sản
 |  |
| Công nghiệp | * Các ngành công nghiệp
* Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
 |  |
| Dịch vụ | * Giao thông vận tải
* Thông tin liên lạc
* Thương mại
* Du lịch
 |  |
| Trung du và miền núi bắc bộ | * Đặc điểm tự nhiên
* Các thế mạnh phát triển kinh tế: khoáng sản, thủy điện, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp, kinh tế biển
 |  |
| Đồng bằng sông Hồng | * Các thế mạnh và hạn chế
* Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 |  |
| Bắc Trung Bộ | * Đặc điểm vị trí địa lí, tự nhiên và dân cư xã hội
* Cơ cấu nông – lâm – ngư
* Xây dựng cơ cấu công nghiệp và cơ sở hạ tầng
 |  |
| Duyên Hải Nam Trung Bộ | * Đặc điểm vị trí địa lí, tự nhiên và dân cư xã hội
* Phát triển tổng hợp kinh tế biển
 |  |
| Tây Nguyên | * Đặc điểm vị trí địa lí, tự nhiên và dân cư xã hội
* Khai thác thế mạnh: thủy điện, cây công nghiệp…
 |  |
| Đông Nam Bộ | * Đặc điểm vị trí địa lí, tự nhiên và dân cư xã hội
* Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ
 |  |
| Đồng bằng sông Cửu Long | * Đặc điểm vị trí địa lí, tự nhiên và dân cư xã hội
* Vấn đề cải tạo tự nhiên và chuyển đổi cơ cấu kinh tế
 |  |
| Kỹ năng | * Xử lý số liệu
* Nhận xét biểu đồ, bảng số liệu
* Nhận dạng biểu đồ và xác định nội dung của biểu đồ.
 |  |

 TTCM

 Vũ Trường Giang