**PHẦN 1**

**CHƯƠNG 1: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG**

Câu 1: Kết quả điều tra dân số tại 1 thời điểm nhất định cho biết:

A. tổng số người ở 1 địa phương, 1 nước B. số người chết

C. số người chuyển đi D. số trẻ được sinh ra

Câu 2: Dân số thường biểu hiện cụ thể bằng

A. tháp dân số B. bảng số liệu

C. biểu đồ cột D. một văn bản

Câu 3: Tháp dân số có mấy thành phần

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4: Hình dạng tháp tuổi đáy rộng thân hẹp cho thấy:

A. Số người trong độ tuổi lao động ít B. Số người trong độ tuổi lao động trung bình

C. Số người trong độ tuổi lao động nhiều C. Số người già tăng lên

Câu 5: Gia tăng dân số là:

A. quá trình phát triển dân số của 1 lãnh thổ, 1 quốc gia trong 1 thời gian nhất định

B. số dân hụt đi của 1 lãnh thổ, 1 quốc gia trong 1 thời gian nhất định

C. số trẻ sinh ra của 1 lãnh thổ, 1 quốc gia trong 1 thời gian nhất định

D. số người tử vong của 1 lãnh thổ, 1 quốc gia trong 1 thời gian nhất định

Câu 6: Gia tăng dân số tự nhiên phụ thuộc vào:

A. số người chết đi và chuyển đi B. số người chuyển đi, chuyển đến

C. số người sinh ra và chết đi D. số người sinh ra và chuyển đến.

Câu 7: Gia tăng dân số cơ giới phụ thuộc vào:

A. số người chết đi và chuyển đi B. số người chuyển đi, chuyển đến

C. số người sinh ra và chết đi D. số người sinh ra và chuyển đến

Câu 8: Bùng nổ dân số sảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của thế giới lên đến

A. 2,1% B. 2,2% C. 2,3% D. 2,4%

Câu 9: Hậu quả của bùng nổ dân số là gì?

A. Đói nghèo, thiếu việc làm B. Kinh tế phát triển

C. Tỉ lệ người biết chữ tăng D. Chỉ số phát triển con người tăng

Câu 10: Dân số trên thế giới hiện nay

A. tăng nhanh ở các nước phát triển B. tăng chậm ở các nước đang phát triển

C. tăng nhanh ở các nước đang phát triển D. không tăng.

Câu 11:Dân số trên thế giới phân bố:

A. không đều B. rất đều

C. tập trung ở một số nước D. tập trung ở các vùng núi

Câu 12: Những nơi đông dân là:

A. đồng bằng, ven biển, khí hậu ấm áp B. vùng núi, hoang mạc

C. đồng bằng, vùng núi, các đảo D. vùng cực, ven biển

Câu 13: Tính đến năm 2017, dân số thế giới là

A. 7.1 tỉ người B. 7,2 tỉ người C. 7,5 tỉ người D. 7,6 tỉ người

Câu 14: Trên thế giới có bao nhiêu chủng tộc người chính

A.2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 15: Chủng tộc Môn-gô-lô-it có đặc điểm

A. tóc đen, mắt đen, da vàng, mũi thấp B. tóc đen, da đen, mắt đen, môi dày

C. tóc vàng, nâu, mắt xanh, da trắng D. tóc đen, da trắng, mắt xanh

Câu 16: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it có đặc điểm

A. tóc đen, mắt đen, da vàng, mũi thấp B. tóc đen, da đen, mắt đen, môi dày

C. tóc vàng, nâu, mắt xanh, da trắng D. tóc đen, da trắng, mắt xanh

Câu 17: Chủng Nê-gro-it có đặc điểm

A. tóc đen, mắt đen, da vàng, mũi thấp B. tóc đen, da đen, mắt đen, môi dày

C. tóc vàng, nâu, mắt xanh, da trắng D. tóc đen, da trắng, mắt xanh

Câu 18: Mật độ dân số là gì?

A. Số cư dân sống trung bình trên 1 đơn vị diện tích lãnh thổ

B. Số trẻ sinh ra của 1 lãnh thổ, 1 quốc gia trong 1 thời gian nhất định

C. Số cư dân nam sống trung bình trên 1 đơn vị diện tích lãnh thổ

D. Số cư dân sống trung bình trên 1000km2

Câu 18: Năm 2017 dân số Việt Nam là 96.9 triệu người, diện tích lãnh thổ Việt Nam là 310.060 km2. (Nguồn: <https://danso.org/viet-nam/>) Mật độ dân số của Việt Nam là:

A. 311 người/km2. B. 312 người/km2.

C. 313 người/km2. D. 314 người/km2.

Câu 19: Những nơi thưa dân là:

A. đồng bằng, ven biển, khí hậu ấm áp B. vùng núi, hoang mạc

C. đồng bằng, vùng núi, các đảo D. vùng cực, ven biển