**MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP BIỂU ĐỒ KHỐI 11**

**Chọn 1 trong 2 đề**

* + - * **Đề A**

*Dựa vào bảng số liệu về tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số nước trên thế giới – năm 2004.*

*(Đơn vị: %)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Các nước, khu vực** | **GDP** | **Dân số** |
| EU | 31,0 | 7,1 |
| Hoa Kì | 28,5 | 4,6 |
| Nhật Bản | 11,3 | 2,0 |
| Trung Quốc | 4,0 | 20,3 |
| Ấn Độ | 1,7 | 17,0 |
| Các nước còn lại | 23,5 | 49,0 |

Em hãy:

* + - * 1. Vẽ biểu đồ so sánh tỉ trọng GDP, dân số của EU với một số nước trên thế giới

(8đ)

* + - * 1. Nhận xét (2đ)
      * **Đề B**

*Dựa vào bảng số liệu GDP của Hoa Kì và một số châu lục – năm 2004.*

*(Đơn vị: tỉ USD)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Toàn thế giới** | **40887,8** |
| Hoa Kì | 11667,5 |
| Châu Âu | 14146,7 |
| Châu Á | 10092,9 |
| Châu Phi | 790,3 |

Em hãy:

1. Vẽ biểu đồ tròn so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và các châu lục
2. Nhận xét
   * + - **Đề C**

*Dựa vào bảng số liệu sau:*

GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC – NĂM 2004

*(Đơn vị: tỉ USD)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Toàn thế giới** | **40887,8** |
| Hoa Kì | 11667,5 |
| Châu Âu | 14146,7 |
| Châu Á | 10092,9 |
| Châu Phi | 790,3 |

Em hãy:

1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện GDP của Hoa Kì và một số châu lục