**TRƯỜNG THCS YÊN THƯỜNG**

**PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 8**

**Conditional sentences: Type 1 and type 2**

#### Ex1. Put the verbs in brackets into the correct form to complete the following sentences.

1. If the local people **drink** the contaminated water, they(have)………….......................health problems.

2. If there **were** more trees in this area, the air(be) fresher.

3. All the aquatic animals (die) ………….. if people **don't** stop dumping sewage into the lake.

4. Global warming (not happen) ………….. if there **weren't** too much carbon dioxide in the atmosphere.

5. If the sun(shine) **,** we **will** walk to the mountain.

6. If people (stop) …………..digging the street, there **wouldn't be** noise pollution in this area.

7. People **use** a lot of cars and motorcycles. If people (reduce) the

use of motor vehicles, there (be) less serious air pollution.

8. If you (not read) …………..these articles, you (not know) the facts about water pollution.

9. If I (be) …………..the presidents, I (remove) …………..all the factories out of the city.

10. Your brother (have) …………..hearing problems if he (listen) to

too loud music.

#### Ex2 : Combine each pair of sentences to form a conditional sentence, using “if”

**Type1**

1.The land is polluted. The farmers are unable to grow crops.

If the land **isn't** polluted. The farmers **will be able** to grow crops.

2.There is visual pollution. People build too many telephone poles and overhead powerlines

If .........................................................................................................................

3.People use contaminated water for cooking. Their health is badly affected.

If ……………………………………………………………………………….

4.We place dustbins in many places. People don't throw rubbish everywhere.

If …………………………………………………………………

5.The industrial waste is well-treated. The factory installs a new filtration system.

If ……………………………………………………………………………….

#### Type2

1. The factory is located near our village. There is air pollution and noise pollution.

If The factory **wasn't** located near our village. There **wouldn't be**air pollution and noise pollution

2. The local people have to use water from the polluted river. They don't have freshwater.

……………………………………………………………………………….

3. Trees and grasses cannot grow here. The soil is badly polluted.

……………………………………………………………………………….

4. Mr. Quang works in a noisy environment. His hearing becomes worse.

……………………………………………………………………………….

5. There is serious water pollution. The factory doesn't treat its waste well.

……………………………………………………………………………….

**Ex 3: Give the correct tense or form of the verbs .**

1. Where’s Mary? She (listen) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to a new CD in her room.

2. Don’t forget to take your umbrella with you today. You know it (be) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the raining season now.

3. Jean always (learn) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ English at this time every day but today she (not study) \_\_\_\_\_\_\_ at the moment.

4. What time \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (the meeting/ happen) tomorrow? I (not know) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ it yet. I (wait) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ for the announcement.

5. Where \_\_\_\_\_\_\_ (you/live) since you moved from your old house?

6. Look! The sun (rise) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ over the ocean. This is the most amazing scene I (ever/ see) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. He (speak) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Japanese so well because He (come) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ from Japan.

8. \_\_\_\_\_\_\_\_ (you/ usually/ go) for Christmas or \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (you/stay) at home?

9. Look! Your friend (hold) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ some roses. They (look) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lovely.

10. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (you/ finish) your assignment yet? No, I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11. My father usually (walk) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to work but now hw (drive) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ his car.

12. I (not think) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mary (sleep) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ because I can hear some noise from her room.

13. My grandparents (bring) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ me up since I was very small.

14. How long \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Peter/ work) in his firm?

15. James (always/ complain) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. It (be) \_\_\_\_\_\_\_\_ hard to please him.

16. I (just/ realize) \_\_\_\_\_\_\_ that there are only four weeks to the end of them.

17. This is the second time I (be) \_\_\_\_\_ to London.

18. Now the children (not want) \_\_\_\_\_\_\_ to go to sleep. They (prefer) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ their mother to tell them bedtime stories.

19. \_\_\_\_\_ (they. Want) a horror movie before? Yes, they (watch) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a plenty of such movies before.

20. Jim (cook) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ so tired now. He (work) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ non-stop since the morning.

**Ex4 : Rewrite the sentences :**

1. Nam was late but he understood the lesson well.

=> Despite………………….....................................................................

=> Although…………………..........................................................................

2. The storm passed by the area but the crop was good.

=> Despite………………………............................................................................

=> Although……………………..................................................................................

3. John was sick but he did a good job.

=> In spite…………………………......................................................................

=> Though…………………………......................................................................

4. The test was difficult but my son did it perfectly.

=>In spite………………………….................................................................

=> Though…………………………...................................................................

5. The train ws late but Mr Minh arrived there in time.

=> Despite………………………...............................................................

=> Although……………………..........................................................................

6. The film was long but we saw it through.

=> In spite………………………..........................................................................

=> Although……………………..........................................................................

7. The machine is old but it is very economical.

=> Despite……………………...........................................................................

=> …………………………….though…………………........................................

8. The washing machine is old but we bought it at a high price.

=> Despite……………………...................................................................................

=>……………………………..though……………………….........................................

9. The storm last month was very serious but the house was solid.

=> In spite…………………..........................................................................................

=> ………………………………though……………………..........................................

10. He was very tired but he went on working in the garden.

=> Despite…………………………...............................................................................

=> Although………………………..................................................................................

**Ex 5 . Mark the stress for the following words, then complete the sentences.**

|  |
| --- |
| Japanese addressee Vietnamese adoptee  Portuguese trainee referee employee  Refugees escapees Cantonese examinee |

1. The\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ name was spelled incorrectly on the letter.

2. Her boss thinks she is a hard-working\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. The\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ are the people of the Guangdong region in the South of China.

4. The\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ whistled and the game was over.

5. Thousands of\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ have entered the camps along the borders in recent days.

6. The\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kimono is one of the world’s recognizable traditional garments.

7. A Vietnamese male\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ has found his biological parents.

8. The\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ had only just finished the test when the bell rang.

9. Susan has lived in Hanoi for a year and she is studying\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. A\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ teacher showed the children what to do.

11. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is the national language of Brazil.

12. The\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ were recaptured after three days on the run.

**Ex6 Match each word or phrase with its definition.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. awesome  2. accent  3. official language  4. native speaker  5. cattle station  6. territory  7. kilt  8. loch  9. unique  10. castle | a. a skirt traditionally worn by Scottish men  b. a lake or a narrow strip of sea almost surrounded by land  c. land that is under the control of a particular country or ruler  d. a large farm whose main activity is the raising of cattle  e. very special or unusual  f. a person who speaks a language as their mother tongue  g. a large strong building with thick high walls and towers  h. extremely good; excellent  i. the way someone pronounces the words of a language  j. the language that is approved by the government of a country |

**Ex7 . How much do you know about English speaking countries? Choose the best answers.**

1. Where is Disney World?

A. Texas B. California C. Florida D. Arizona

2. Which country is home to the kangaroo?

A. Canada B. New Zealand C. The USA D. Australia

3. Loch Ness, known for sightings of a monster called Nessie, is a large and deep lake in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. Wales B. North Ireland C. Scotland D. England

4. Which City is in Canada?

A. Montreal B. Chicago C. Melbourne D. Wellington

5. Britain is not famous for\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. Harvard University B. Arthur Conan Doyle

C. Buckingham Palace D. William Shakespeare

6. Wanaka is one of the most visited and favoured towns in .

A. England B. Singapore C. New Zealand D. Canada

7. What is the Symbol of New Zealand?

A. a koala B. a rooster C. a kiwi D. a bear

8. Which is not a State in the United States?

A. Alaska B. Washington DC. C. Michigan D. New York

9. Which is the largest English speaking country?

A. Canada B. The UK C. The US D. Australia

10. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is in the City of Westminster, Central London.

A. The Golden Gate Bridge B. The Statue of Liberty

C. Canterbury Cathedral D. Trafalgar Square

11. On the official flag of Canada, we can see\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. a crescent moon B. four red stars

C. a red maple leaf D. white stripes

12.What is one of the most famous landmarks in Australia?

A. Leaning Tower of Pisa B. Great Barrier Reef

C. Statue of Liberty D. Machu Picchu

13. What is the name of the most famous clock in Britain?

A. Big Clock B. Big John C. Big Apple D. Big Ben

14. Which country does not have a star on its flag?

A. The United Kingdom B. The United States

C. New Zealand D. Singapore

15. Which country is an island city-state?

A. Scotland B. Wales C. Singapore D. Australia

**Ex8 : Choose the best answer to complete the passage**

**Why is it necessary to learn English?**

English is the most commonly used language among foreign language (1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Nowadays, when people from different nationalities (2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to communicate, they commonly use English language. If you can speak English fluently, you have more chances of making friends with foreigners. It helps you connect with and (3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ from people of different cultures. In (4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of career aspects, knowing English (5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ up job opportunities. Being able to communicate with foreign clients and business partners (6) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ you a more challenging position in your career. (7) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ English is the language of the Film industry and learning it (8) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ you will no longer have to rely on subtitles or dubbed versions. You will also be able to read books written by English-speaking authors in their original version. Last but not least, music is much better if you can understand the meaning. We are sure that you will be satisfied to enjoy English-language music morel.

1. A. speakers B. tellers C. talkers D. chatters

2. A. wants B. want C. is wanting D. are wanting

3. A. learn B. learns C. is learning D. are learning

4. A. ways B. means C. terms D. references

5. A. opens B. is opening C. has opened D. opened

6. A. provide B. provides C. is providing D. had provided

7. A. Moreover B. Therefore C. However D. Instead

8. A. means B. meaning C. mean D. meant

**NỘI DUNG ÔN TẬP CÔNG DÂN 8**

Câu 1: Tệ nạn xã hội là gì? Tệ nạn xã hội ảnh gây tác hại như thế nào đến bản thân, gia đình, xã hội?

Câu 2: Nêu các quy định của pháp luật nước ta về phòng chống tệ nạn xã hội?

Câu 3: Là công dân, học sinh em cần phải làm gì để phòng chống tệ nạn xã hội?

Câu 4: HIV là gì? HIV/AIDS gây tác hại như thế nào?

Câu 5: Để phòng chống HIV/AIDS pháp luật nước ta quy định gì?

Câu 6: là công dân, học sinh em cần làm gì để phòng chống HIV/AIDS?

**( Chú ý: Hoàn thành các bài tập của bài 13, 14.)**

**NỘI DUNG ÔN TẬP LỊCH SỬTUẦN 3 (17/2-23/2)**

**Môn: LỊCH SỬ 8**

**Bài 25.**

Câu 1. Thực dân Pháp đã đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Câu 2. Trình bày diễn biến, kết quả trận Cầu Giấy lần hai (1883).

Câu 3. Tại sao thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Ri-vi-e bị giết tại trận Cầu Giấy lần hai?

Câu 4. Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược?

**HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN SINH**

**Môn: Sinh 8**

**Tuần nghỉ 1 (từ ngày 3/2-> 8/2)**

**Phần I: Trắc nghiệm: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:**

**Câu 1:** khi trời nóng các hình thức điều hòa thân nhiệt là:

a. Giảm thoát nhiệt, tăng sinh nhiệt. b. Giảm sinh nhiệt, tăng thoát nhiệt.

c. Giảm sinh nhiệt, giảm sinh nhiệt. d. Tăng thoát nhiệt, tăng sinh nhiệt.

**Câu 2:** Run là sự co cơ liên tiếp góp phần:

a. Giảm sinh nhiệt b. Tăng sinh nhiệt

c. Tăng thoát nhiệt d. Làm cơ thể hạ nhiệt

**Câu 3:** Trong các loại thức ăn sau đây, thức ăn nào chứa nhiều vitamin C:

a. Gan, hạt nẩy mầm, dầu thực vật b. Bơ, trứng, dầu cá

c. Rau xanh, cà chua, quả tươi d. Gan, thịt bò, trứng, hạt ngũ cốc

**Câu 4:** Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:

a. Thận b. bóng đái

c. ống đái d. ống dẫn nước tiểu

**Câu 5:** Lớp da chính thức là:

a. Lớp biểu bì b. Lớp bì

c. Lớp mỡ dưới da d. Thụ quan

**Phần II: Tự luận**

**Câu 1:** Da có những chức năng gì? Những đặc điểm cấu tạo nào của da giúp da thực hiện những chức năng đó?

**Câu 2:** Em hãy nêu cơ sở khoa học của các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu? trong các thói quen đó em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

**Tuần nghỉ 2 (từ ngày 10/2-> 15/2)**

**Phần I: Trắc nghiệm: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:**

**Câu 1:** Cơ quan bài tiết nào là chủ yếu và quan trọng nhất?

a. Phổi thải CO2 và hơi nước b. Da thải mồ hôi

c. Thận thải nước tiểu d. Phổi và thận

**Câu 2:** Nếu như trong nước tiểu chính thức có glucozo thì người đó bị bệnh gì?

a. dư insulin b. Đái tháo đường c. Sỏi thận d. Sỏi bóng đái

**Câu 3:** Trong các chức năng của da, chức năng nào quan trọng nhất?

a. Bảo vệ cơ thể b. Cảm giác

c. Bài tiết mồ hôi d. Điều hòa thân nhiệt

**Câu 4:** Nguyên nhân của bệnh quáng gà là:

a. Thiếu vitamin C b. Thiếu vitamin A

c. Thiếu vitamin E d. Thiếu vitamin D

**Câu 5:** Loại thực phẩm chứa nhiều protein:

a. Lạc b. Đậu c. cà rốt d. rau muống

**Phần II: Tự luận**

**Câu 1:** Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận.

**Câu 2:** Hãy nêu các biện pháp giữ vệ sinh da và giải thích cơ sở khoa học của các biệ pháp đó.

**Tuần nghỉ 3 (từ ngày 17/2-> 22/2)**

**Phần I: Trắc nghiệm: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:**

**Câu 1:** Loại thực phẩm chứa nhiều lipit:

a. Lạc b. Đậu c. cà rốt d. rau muống

**Câu 2:** Thận có cấu tạo gồm:

a. Phần vỏ, phần tủy, bể thận

b. Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng

c. Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng và các ống góp, bể thận

d. Phần vỏ, phần tủy, bể thận, ống dẫn nước tiểu

**Câu 3:** Đi tiểu đúng lúc có tác dụng:

a. hạn chế tác hại của chất độc

b. tạo điều kiện thuận lợi cho sự tạo thành nước tiểu được liên tục

c. tránh làm việc nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi

d. hạn chế tác hại của vi sinh vật

**Câu 4:** Hiện tượng “nổi da gà” là biểu hiện của hiện tượng:

a. giảm thoát nhiệt b. tăng sinh nhiệt

c. tăng thoát nhiệt d. giảm thoát nhiệt, tăng sinh nhiệt

**Câu 5:** Ở động vật có lông dày có hiện tượng xù lông để:

a. tăng khả năng thoát nhiệt cho cơ thể b. tăng khả năng giữ nhiệt

c. giảm thân nhiệt của cơ thể d. cả a và c

**Phần II: Tự luận**

**Câu 1:** Phân tích ý nghĩa của các biện pháp bảo vệ và rèn luyện da

**Câu 2:** Thành phần nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu như thế nào?

**Tuần nghỉ 4 (từ ngày 24/2-> 29/2)**

**Câu 1:** Một bạn học sinh lớp 8 nặng 40 kg. Hãy tính xem bạn đó có bao nhiêu lít máu trong cơ thể. Biết ở nữ giới là 70ml/kg và nam là 80ml/kg

**Câu 2:** Chu kì co dãn của tim kéo dài 0,8 giây. Vậy 1 phút thì có bao nhiêu chu kì?

**Câu 3:** Hãy giải thích các câu:

a. Trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói

b. Rét run cầm cập

c. Ăn no chớ có chạy đầu. Đói bụng chớ có tắm lâu mà phiền

d. Nhai kĩ no lâu

**NỘI DUNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ LỚP 8**

**Tuần nghỉ 1 (3 – 9/2)**

**I. Trắc nghiệm.**

***Chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau:***

Câu 1. Quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không giáp biển là quốc gia nào?

A. Thái Lan. B. Cam – pu – chia. C. Lào. D. Đông – ti – mo.

Câu 2. Sông nào sau đây thuộc khu vực Đông Nam Á?

A. Sông Mê Công. B. Sông Ô – bi. C. Sông Hoàng Hà. D. Sông Trường Giang.

Câu 3. Năm 2015, diện tích khu vực Đông Nam Á là 4501,6 nghìn km2, dân số là 632 triệu người.

Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á là bao nhiêu?

A. 150 người/km2. B. 126 người/km2. C. 140 người/km2. D. 277 người/km2.

Câu 4. Ngôn ngữ nào được dùng phổ biến ở khu vực Đông Nam Á?

A. Tiếng Anh. B. Tiếng Việt. C. Tiếng Mông. D. Tiếng Lào.

Câu 5. Dân cư khu vực Đông Nam Á tập trung chủ yếu ở:

A. đồng bằng và vùng trung du. B. đồng bằng và vùng ven biển.

C. trung du và đồi núi. D. ven biển và trung du.

Câu 6. Nước nào trong khu vực Đông Nam Á thuộc nhóm nước công nghiệp mới?

A. Thái Lan. B. Việt Nam. C. Phi – lip – pin. D. Xin – ga –po.

Câu 7. Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào?

A. Năm 1967. B. Năm 1995. C. Năm 1997. D. Năm 1999.

Câu 8. ASEAN được thành lập ở đâu?

A. Băng Cốc (Thái Lan). B. Gia – cac – ta (In – đô – nê – xi – a).

C. Ma – ni – na (Phi – lip – pin). D. Xin – ga – po (Xin – ga – po).

**II. Tự luận.**

Câu 1. Vị trí địa lí có ảnh hưởng như thế nào đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đông Nam Á?

Câu 2. Cho bảng số liệu sau:

***Thu nhập bình quân theo đầu người của một số nước Đông Nam Á năm 2014***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nước** | **GDP/ người (USD)** |
| Bru - nây | 40525 |
| Cam – pu – chia | 1040 |
| Ma – lai – xi - a | 10551 |
| Xin – ga - po | 54224 |
| Việt Nam | 1916 |

(Nguồn: Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam,2017)

Dựa vào bảng số liệu đã cho, vẽ biểu đồ cột thể hiện thu nhập quốc dân bình quân đầu người của một số nước Đông Nam Á?

------------------------

**NỘI DUNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ LỚP 8**

**Tuần nghỉ 2 (10 – 16/2)**

**I. Trắc nghiệm.**

***Chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau:***

Câu 1. Mi – an – ma và Lào gia nhập ASEAN vào năm nào?

A. Năm 1999. B. Năm 1995. C. Năm 1997. D. Năm 1967.

Câu 2. Tam giác tăng trưởng kinh tế XI – GIÔ – RI được thành lập từ năm nào?

A. Năm 1985. B. Năm 1987. C. Năm 1989. D. Năm 1991.

Câu 3. Nước ta thuộc múi giờ thứ mấy theo giờ GMT?

A. Múi giờ số 7. B. Múi giờ số 6. C. Múi giờ số 5. D. Múi giờ số 4.

Câu 4. ASEAN được thành lập năm nào?

A. Năm 1997. B. Năm 1967. C. Năm 1995. D. Năm 1999.

Câu 5. Năm 1995 nước ta gia nhập vào tổ chức nào sau đây?

A. EU. B. ASEAN C. WTO. D. APEC.

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN?

A. Thông qua các diễn đàn.

B. Thông qua các hội nghị.

C. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao của khu vực.

D.Thông qua việc tham gia vào công việc nội bộ của cả nước.

Câu 7. Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang các nước trong khu vực ASEAN là

A. xăng dầu. B. than. C. lúa gạo. D. hàng điện tử.

Câu 8.Năm 2002, diện tích khu vực Đông Nam Á là 4495 nghìn km2, dân số là 536 triệu người. Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á là bao nhiêu?

A. 106 người/km2. B. 119 người/km2. C. 150 người/km2. D. 277 người/km2.

**II. Tự luận.**

Câu 1. Vì sao lại có những nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân các nước khu vực Đông Nam Á?

Câu 2. Mục tiêu các hợp tác của hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế nào?

Câu 3. Cho bảng số liệu sau:

***Tỉ trọng sản lượng lúa và cà phê của Đông Nam Á và Châu Á so với thế giới năm 2000***

***(Đơn vị: %)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lãnh thổ** | **Lúa** | **Cà phê** |
| **Đông Nam Á** | 26,2 | 19,2 |
| **Châu Á** | 71,3 | 24,7 |
| **Các vùng lãnh thổ khác** | 2,5 | 56,1 |
| **Thế giới** | 100,0 | 100,0 |

Dựa vào bảng số liệu đã cho, em hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng lúa và cà phê của Đông Nam Á?

**-----------------------------------**

**NỘI DUNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ LỚP 8**

**Tuần nghỉ 3 (17 – 23/2)**

**I. Trắc nghiệm.**

***Chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau:***

Câu 1. Đông Nam Á là cầu nối giữa hai châu lục nào?

A. Châu Á và châu Âu. B. Châu Á và Châu Mĩ.

C. Châu Âu và Châu Đại Dương. D. Châu Á và châu Đại Dương.

Câu 2. Sông nào sau đây thuộc khu vực Đông Nam Á?

A. Sông Mê Công. B. Sông Ô – bi. C. Sông Hoàng Hà. D. Sông Trường Giang.

Câu 3. Khu vực Đông Nam Á bao gồm bao nhiêu quốc gia/

A. 9. B.10. C.11. D.12.

Câu 4. Quốc gia nào có diện tích nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á?

A. Xin – ga – po. B. Bru – nây. C. Đông Ti – mo. D. Ma- lai – xi – a.

Câu 5. Quốc gia nào sau đây không thuộc Đông Nam Á lục địa?

A. Mi – an – ma. B. Lào. C. Thái Lan. D. Phi – lip – pin.

Câu 6. Phần lớn Đông Nam Á hải đảo có khí hậu

A. xích đạo. B. cận nhiệt đới. C. ôn đới. D. nhiệt đới gió mùa.

Câu 7. Phần đất liền của Đông Nam Á có tên gọi là gì?

A. Bán đảo Trung Ấn. B. Quần đảo Mã Lai.

C. Bán đảo Đông Dương. D. Bán đảo Tiểu Á.

Câu 8. Phần hải đảo của Đông Nam Á có tên gọi là gì?

A. Bán đảo Trung Ấn. B. Quần đảo Mã Lai.

C. Bán đảo Đông Dương. D. Bán đảo Tiểu Á.

**II. Tự luận.**

Câu 1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN? Cho ví dụ?

Câu 2. Cho bảng số liệu sau:

**Số dân nước ta trong thời gian 19001-2005.**

*( Đơn vị triệu ngươì)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm | 1901 | 1936 | 1956 | 1960 | 1979 | 1989 | 1999 | 2001 | 2005 |
| Số dân | 13,5 | 17,5 | 27,5 | 30,4 | 52,5 | 64,4 | 76,3 | 78,7 | 82,6 |

a. Hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện số dân nước ta trong thời gian từ 1901- 2005?

b. Rút ra nhận xét và giải thích cần thiết?

--------------------------------------

**NỘI DUNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ LỚP 8**

**Tuần nghỉ 4 (24 – 1/3)**

**I. Trắc nghiệm.**

***Chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau:***

Câu 1. Gió mùa mùa đông của khu vực Đông Nam Á thổi theo hướng?

A. đông nam. B. đông bắc. C. tây nam. D. tây bắc.

Câu 2. Gió mùa mùa hạ của khu vực Đông Nam Á có tính chất là

A. nóng, ẩm, mưa nhiều. B. mát, ẩm, mưa ít. C. lạnh, khô, mưa ít. D. nóng, khô, mưa ít.

Câu 3. Trước đây, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa, nền kinh tế lạc hậu, chủ yếu tập trung vào việc

A. sản xuất hàng tiêu dùng. B. chế biến lương thực, thực phẩm.

C. khai thác khoáng sản. D. sản xuất lương thực.

Câu 4. Điều kiện tự nhiên thuận lợi để các nước Đông Nam Á có thể phát triển cây lương thực là

A. trong khu vực phần lớn địa hình là đồi núi. B. nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ.

C. diện tích đất feralit và đất badan lớn. D. khí hậu cận nhiệt, mưa nhiều.

Câu 5. Trong những năm 1997 – 1998, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước khu vực Đông Nam Á bị giảm sút là do

A. khủng hoảng tài chính bắt đầu từ Thái Lan. B. khủng hoảng dầu mỏ bắt đầu từ Việt Nam.

C. khủng hoảng chính trị bắt đầu tại Mi-an - ma. D. khủng hoảng kinh tế bắt nguồn tại Lào.

Câu 6. Các ngành sản xuất tập trung chủ yếu ở

A. các vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa. B. vùng đồi núi.

C. các vùng sâu trong nội địa. D. vùng đồng bằng và ven biển.

**II. Tự luận.**

Câu 1. Cho bảng số liệu sau

Nhiệt độ và lượng mưa trong năm của ở TP. Hồ Chí Minh

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nhiệt độ (0C) | 25,8 | 26,7 | 27,9 | 28,9 | 28,3 | 27,5 | 27,1 | 27,1 | 26,8 | 26,7 | 26,4 | 25,7 |
| Lượng mưa  (mm) | 13,8 | 4,1 | 10,5 | 50,4 | 218,4 | 311,7 | 293,7 | 269,8 | 327,0 | 266,7 | 116,5 | 48,3 |

(Nguồn: Số liệu thuộc tổng cục thống kê Việt Nam).

Hãy vẽ biểu đồ khí hậu thể hiện nhiệt độ và lượng mưa trong năm của ở TP. Hồ Chí Minh ?

Câu 2. Cho bảng số liệu sau

Nhiệt độ và lượng mưa trong năm của ở TP. Hà Nội

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nhiệt độ (0C) | 16,4 | 17,0 | 20,2 | 23,7 | 27,3 | 28,8 | 28,9 | 28,2 | 27,2 | 24,6 | 21,4 | 18,2 |
| Lượng mưa  (mm) | 18,6 | 26,2 | 43,8 | 90,1 | 188,5 | 239,9 | 288,2 | 318,0 | 265,4 | 130,7 | 43,4 | 23,4 |

(Nguồn: Số liệu thuộc tổng cục thống kê Việt Nam).

Hãy vẽ biểu đồ khí hậu thể hiện nhiệt độ và lượng mưa trong năm của ở TP. Hà Nội?

**ÔN TẬP MÔN TOÁN 8**

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 1: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN THỨC

**Bài 1**. Cho phân thức: 

a) Tìm điều kiện của x để phân thức đã cho được xác định

b) Rút gọn phân thức

**Bài 2.** Cho biểu thức sau:

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của A khi 

**Bài 3**. Thực hiện phép tính:





**Bài 4.** Cho biểu thức: 

a) Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định

b) CMR: khi giá trị của biểu thức được xác định thì nó không phụ thuộc vào giá trị của biến x

**Bài 5**. Cho 

a. Tìm điều kiện của x để biểu thức xác định

b. Tính giá trị của A tại x = 20040

**Bài 6**. Cho phân thức 

a. Tìm giá trị của x để phân thức bằng 0

b. Tìm x để giá trị của phân thức bằng

c. Tìm x nguyên để phân thức có giá trị nguyên

**Bài 7.**Chứng minh đẳng thức: 

**Bài 8:**Cho biểu thức: 

a) Tìm điều kiện xác định của B

b) Tìm x để B = 0; B =  .

**Bài 9.** Cho biểu thức 

1. Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức C được xác định. B)Tìm x để C = 0.
2. Tìm giá trị nguyên của x để C nhận giá trị dương.

**Bài 10.**Cho 

1. Rút gọn biểu thức S. b)Tìm x để giá trị của S = -1

**Bài 11.** Cho 

1. Tìm điều kiện của x để giá trị của S xác định. b) Rút gọn P.

c)Tính giá trị của S với d)Tìm x để giá trị của x để P < 0

**Bài 12** Cho biểu thức: 

a) Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định?

b) CMR: khi giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến x?

----------------------------------------

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA VỀ PHƯƠNG DẠNG AX + B =0 VÀ PHƯƠNG TRÌNH DẠNG TÍCH

Bài 1 : Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng ax + b = 0:

1. a) (x – 1) – (2x – 1) = 9 – x b) (x – 3)(x + 4) – 2(3x – 2) = (x – 4)2

c) x(x + 3)2 – 3x = (x + 2)3 + 1 d) (x + 1)(x2 – x + 1) – 2x = x(x + 1)(x – 1)

e)  g) 

h)  k) 

n)  m) 

n)  u) 

Bài 2 : Giảii các phương trình sau:

a)  b) 

c) 

Bài 3: Giảii các phương trình sau:

e)  f) 

g)  h) 

i) 

Bài 4 Giải các phương trình tích sau:

1. a) (3,5 – 7x)(0,1x + 2,3) = 0 b) (5x + 2)(x – 7) = 0

c) 15(x + 9)(x – 3) (x + 21) = 0 d) (x2 + 1)(x2 – 4x + 4) = 0.

e) (3x + 2)(x2 – 1) = (9x2 – 4)(x + 1) f)x(x + 3)(x – 3) – (x + 2)(x2 – 2x + 4) = 0

g) 3x – 15 = 2x(x – 5) h) (2x + 1)(3x – 2) = (5x – 8)(2x + 1)

i) 0,5x(x – 3) = (x – 3)(1,5x – 1) j) (2x2 + 1)(4x – 3) = (x – 12)(2x2 + 1)

k) 2x(x – 1) = x2 - 1 n) (2 – 3x)(x + 11) = (3x – 2)(2 – 5x)

2. a) (2x – 5)2 – (x + 2)2 = 0 b) (3x2 + 10x – 8)2 = (5x2 – 2x + 10)2

c) (x2 – 2x + 1) – 4 = 0 d) 4x2 + 4x + 1 = x2

e) (x + 1)2 = 4(x2 – 2x + 1)2 f) (x2 – 9)2 – 9(x – 3)2 = 0

g) 9(x – 3)2 = 4(x + 2)2 h) (4x2 – 3x – 18)2 = (4x2 + 3x)2

i) (2x – 1)2 = 49 j) (5x – 3)2 – (4x – 7)2 = 0

k) (2x + 7)2 = 9(x + 2)2 l) 4(2x + 7)2 = 9(x + 3)2

m) (x2 – 16)2 – (x – 4)2 = 0 n) (5x2 – 2x + 10)2 = (3x2 + 10x – 8)2

3. a) 3x2 + 2x – 1 = 0 b) x2 – 5x + 6 = 0

c) x2 – 3x + 2 = 0 d) 2x2 – 6x + 1 = 0

e) 4x2 – 12x + 5 = 0 f) 2x2 + 5x + 3 = 0

g) x2 + x – 2 = 0 h) x2 – 4x + 3 = 0

i) 2x2 + 5x – 3 = 0 j) x2 + 6x – 16 = 0

------------------------

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 3: PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA ẨN Ở MẪU

Bài 1: Giải các phương trình sau

1. a)  b) 

c) 

d)  e) 

f) 

2. a)  b) 

c)  d) 

e) 

è)  g) 

h)  k) 

3. a)  b) 

c)  d) 

g)  h) 

i)  k) 

n)  m) 

n)  o) 

Bài 2: Giải các phương trình sau

Giải các phương trình sau:


a)  b) 

c)  d) 


---------------------------------

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 4: ÔN TẬP : ĐỊNH LÍ TA LÉT TRONG TAM GIÁC

Bài 1: a) Tìm x, y, z trong các hình vẽ sau: Cho DE // BC; AD = 8 cm; BD = 12 cm; AE = x (cm); CE = 15 cm.

b)

Cho IJ // FG; HF = 8,4 cm; HG = 14 cm.



Bài 2: Cho ∆DEF nhọn, DE < DF. Lấy M thuộc cạnh DE, N thuộc cạnh DF sao cho MN // EF. Cho biết DM = 2 cm, ME = 2 cm, DN = 3,5 cm. Tính NF?

Bài 3: Cho ∆ABC nhọn và một điểm M thuộc cạnh AB sao cho .

1. Biết AB = 12 cm. Tính MA, MB?
2. Kẻ MN // AC ( N∈ AC). Tính tỉ số .
3. Vẽ hình bình hành BMNP (P ∈ BC). Cho BC = 27,3cm. Tính BP?

Bài 4 Cho ∆ABC có AE là phân giác. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AB.


1. Chứng minh AE // BD.
2. Cho AB = 8 dm; AC = 120 cm và BC = 10 dm. Tính BE; EC.

Bài 5 : Cho hình thang ABCD (AB // CD, AB < CD). Trên cạnh AB lấy điểm I, trên cạnh BC lấy điểm K sao cho IK // CD. IK cắt đường chéo AC tại E.

1. Chứng minh .
2. Chứng minh .
3. Chứng minh .

Bài 6 : Cho ∆ABC. Trên các cạnh AB, AC, BC lấy các điểm D, E, F như hình vẽ.


1. Chứng minh DE // BF.
2. Chứng minh BDEF là hình bình hành



Bài 7 : Cho ∆ABC. Trên các cạnh AB, AC, BC lấy các điểm M, K, N như hình vẽ.

1. Chứng minh MNKA là hình bình hành.

MK có song song với BC không?



Bài 8: Cho tứ giác ABCD. Qua điểm E trên cạnh AD kẻ đường thẳng song song với DC cắt AC ở G, qua G vẽ đường thẳng song song với BC cắt AB tại H. Chứng minh:

1. HE // BD
2. AE. BH = AH. DE

Bài 9 :Cho ΔABC có AB = 9cm; AC = 12cm. Trên cạnh AB lấy điểm H và trên cạnh AC lấy điểm K sao cho AH = 6cm; AK = 8cm.

1. Chứng minh HK // BC.
2. Cho biết BC = 18cm. Tính HK?
3. Kẻ trung tuyến AM của tam giác ABC ( M thuộc BC). AM cắt HK tại I. Chứng minh rằng I là trung điểm HK.

Bài 10: Cho tam giác ABC vuông tại B có AB = 4,5cm.Trên tia đối của tia AB lấy D sao cho AD = x (cm). Đường thẳng qua D vuông góc với AB cắt đường thẳng AC tại E.

1. Cho biết DE = 4cm. Tính x?
2. Trên cạnh DE lấy điểm M sao cho . Tính độ dài các đoạn thẳng MD, ME?
3. MA cắt BC tại N. Tính tỉ số ?

ÔN TẬP VĂN 8

Bài 1: Soạn các bài sau:

1. Chiếu dời đô.
2. Câu trần thuật
3. Câu phủ định
4. Hịch tướng sĩ
5. Hành động nói
6. Nước Đại Việt ta
7. Hành động nói (tiếp)
8. Ôn tập luận điểm
9. Viết đoạn văn trình bày luận điểm.
10. Bàn luận về phép học.

Bài 2: Viết đoạn văn 5-7 câu phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong mỗi câu sau:

1. Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu.

1. Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã

Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.

1. Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió.

1. Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng

Cả thân hình nồng thở vị xa xăm

1. Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.

1. Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá.
2. Trong tù không rượu cũng không hoa

Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ.

1. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Bài 3: 1. Viết đoạn văn tổng phân hợp 10-12 câu nêu cảm nhận của em về tình yêu quê hương của Tế Hanh qua khổ cuối bài thơ “Quê hương”, trong đoạn có sử dụng một câu ghép, một câu nghi vấn (Gạch chân dưới câu ghép, câu nghi vẫn và chỉ rõ).

2.Viết đoạn văn diễn dich 10-12 câu phân tích tình yêu thiên nhiên của Bác qua các bài thơ Tức cảnh Pác Bó, Ngắm trăng, trong đoạn có sử dụng một trợ từ, một câu nghi vấn(gạch chân dưới trợ từ, câu nghi vẫn và chỉ rõ).

3.Viết đoạn văn quy nạp 10-12 câu phân tích bức tranh thiên nhiên mùa hè qua 6 câu đầu bài thơ “Khi con tu hú”, trong đoạn có sử dụng một thán từ và một câu nghi vấn (Gạch chân dưới thán từ, câu nghi vấn và chỉ rõ).

Bài 4: Viết bài văn hoàn chỉnh:

1. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.

2. Thuyết minh về cách làm bánh trôi nước.

PHIẾU BÀI TẬP MÔN NHẠC LỚP 8

1. Hát thuộc bài hát “ Khát vọng mùa xuân”. Tập hát thể hiện sắc thái của bài
2. Ôn “ Tập đọc nhạc” số 5 ( Đọc nhạc kết hợp với gõ đệm theo phách, nhịp của bài)

**PHIẾU BÀI TẬP MÔN MỸ THUẬT**

**Tuần 3 ( 17/2 – 23/2)**

Khối 8: Tìm hiểu tỷ lệ cơ thể người và tập ký họa dáng người.

**NỘI DUNG ÔN TẬP HÓA HỌC 8**

**Câu 1:**

* Phản ứng hóa hợp là gì? Cho ví dụ minh họa ?
* Phản ứng phân hủy là gì? Cho ví dụ minh họa?

**Câu 2:**Gọi tên và phân loại các oxit sau:

Cu2O, CO2, FeO, Na2O, SO3, P2O5, Fe2O3, CaO, N2O5, SiO2, HgO, CuO, SO2, PbO, MgO, K2O

**Câu 3:**

Đem phân hủy hoàn toàn 23,7 gam kali pemanganat (KMnO4).

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính thể tích khí oxi sinh ra (đktc). Tính thể tích không khí sinh ra (đktc).

c) Cho lượng oxi trên tác dụng với 5,4 gam nhôm. Chất nào còn dư? Khối lượng dư là bao nhiêu? Tính khối lượng chất tạo thành?

**Câu 4:** Tính khối lượng kali pemanganat (KMnO4) cần thiết để sinh ra một lượng oxi vừa đủ đốt cháy hết 3,1 g photpho

**Câu 5:**Đem phân hủy hoàn toàn 73,5 gam kali clorat (KClO3).

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính thể tích khí oxi sinh ra (đktc). Tính thể tích không khí sinh ra (đktc).

c) Cho lượng oxi trên tác dụng với 33,6 gam sắt. Chất nào còn dư? Khối lượng dư là bao nhiêu? Tính khối lượng chất tạo thành?

**Câu 6:**Đốt cháy 1,6 g lưu huỳnh trong bình chứa 2 g khí oxi. Tính thể tích khí SO2 (đktc).

**Câu 7:**Đốt cháy hoàn toàn 2,4 g khí metan (CH4) cần V (l) khí oxi (đktc). Tính V.