Érettségi témakörök
Középszintű, szóbeli érettségi vizsgához

Tantárgy megnevezése: Földrajz

Vizsgáztató tanár neve: Ódor Péter

Osztály megnevezése: 12.G

Tanév: 2019/2020

„A” tételekhez:

1. A Föld helye a Naprendszerben. A Föld fő mozgásai és ezek földrajzi következményei.
2. A földi tér ábrázolása. A térképi méretarány, a jelrendszer és a vetület.

A térképek használata – mérések, tájékozódás.

3. A Föld gömbhéjas szerkezete, és felépítésének fizikai jellemzői.

 Az asztenoszféra áramlása és a kőzetlemez-mozgások összefüggése.

4. A kőzetlemez-mozgások és a vulkáni tevékenység kapcsolata.

 A vulkánok - különböző szempontok szerinti - csoportosítása.

5. A kőzetlemez-mozgások és a földrengések kapcsolata.

6. A hegységképződés típusai, kapcsolat a kőzetlemezek mozgásaival.

 A hegységek - különböző szempontok szerinti – csoportosítása.

7. A légkör kialakulása, anyagi összetétele és szerkezete.

 Az egyes szférák jellemzői és a bennük lezajló változások.

8. A levegő felmelegedésének folyamata.

 A felmelegedést és a lehűlést módosító tényezők szerepe.

9. Az általános légkörzés rendszerének kialakulása és működése.

 Légnyomásövezetek és a nagy szélrendszerek.

10. A tengervíz mozgásformái és okai, természeti, társadalmi-gazdasági következményei.

11. A tavak keletkezési típusai. A tavak pusztulását előidéző folyamatok.

12. A földrajzi övezetesség rendszere és összetevői.

 Az éghajlati övezetesség szerepe a többi tényező alakulásában.

13. A kontinentális hatás változásának bemutatása a valódi mérsékelt övben.

 A változások hatásai a gazdálkodásra, az életmódra.

14. A függőleges földrajzi övezetesség kialakulása a magashegységekben.

15. Európa nagyszerkezeti egységei. Az egyes tájak felszínformái és a felszínformálódás

 folyamata.

16. Észak-, Közép- és Dél-Amerika természeti adottságai, erőforrásai.

17. Magyarország ásványi nyersanyagainak csoportosítása és jellemzése.

 Hazánk hegységeit felépítő kőzetek.

18. Magyarország felszín alatti vizei.

 Gazdasági hasznosítás és a környezeti vonatkozások.

19. Kisalföld természeti adottságai, a résztájak egyedi jellemzői.

20. Az Északi-középhegység kialakulása, természetföldrajzi jellemzői és természeti

 erőforrásai.

„B” tételekhez:

1. A népesség területi eloszlása a Földön. Természeti és társadalmi tényezők szerepe. A vándorlások szerepe és jelentősége.

2. A városok kialakulásának folyamata.

 A városok övezetei és a különböző földrészeken kialakult szerkezetük.

1. A világméretűvé változó gazdaság legfőbb összefüggései. A piacgazdaság alapjai és a globális folyamatok értelmezése.

4. A transznacionális vállalatok működése, jelentősége a világgazdaságban.

5. Az integrációk és a nemzetközi szervezetek. Az együttműködés fokozatai. A gazdasági

 és politikai szervezetek szerepe.

6. Az USA világgazdasági vezető szerepe.

 Az ország gazdaságának térbeli szerveződése, legfontosabb központjai.

7. Japán sajátos szerepe a térségben és a világgazdaságban.

8. Kína és India társadalmi-gazdasági jellemzői. Világgazdasági jelentőségük értékelése.

9. Az európai együttműködés alapjai. Az Európai Unió intézményei.

10. Az európai integráció vezető gazdasági hatalma: Németország.

11. Fejlett országok az EU magterületén kívül: a skandináv-államok.

12. A Mediterráneum térsége: Dél-Európa országai.

13. A Kárpát-medence társadalom-földrajzi sajátosságai.

 A magyarság földrajzi elhelyezkedése és a regionális együttműködés példái.

14. Magyarország népesség-összetételének változásai.

 Nem és kor szerinti összetétel, várható élettartam.

15. Magyarország gazdaságának szerkezete és területi elhelyezkedése.

 Átalakulási folyamat a rendszerváltás időszakában.

16. Az Alföld résztájainak szerepe hazánk élelmiszergazdaságában.

 A mezőgazdaság és az élelmiszeripar kapcsolata.

17. Magyarország turisztikai régiói, természeti és kulturális értékei.

18. A világ energiagazdasága. Fogyatkozó természeti erőforrások.

19. Túlfogyasztás és éhezés a Földön. Az élelmiszerválság kialakulása.

20. A geoszférák környezeti állapota és védelme.