|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN MAI SƠN  **TRƯỜNG: TH& THCS NÀ BÓ** | **ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I**  **NĂM HỌC: 2023-2024**  **MÔN: ĐỊA LÍ 7 – ĐỀ SỐ 01**  **THỜI GIAN: 45 PHÚT** |

1. Ma trận đề:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/**  **chủ đề** | **Nội dung/đơn vị kiến thức** | **Mức độ nhận thức** | | | | | | | | **Tổng**  **% điểm** | |
| **Nhận biết** | | **Thông hiểu** | | **Vận dụng** | | **Vận dụng cao** | |
| **1** | **Châu Âu** | – Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu.  – Đặc điểm tự nhiên.  – Đặc điểm dân cư, xã hội.  – Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên | 2TN | |  | | |  |  | | 5 %  0,5 đ | |
| **2** | **Châu Á** | – Vị trí địa lí, phạm vi châu Á.  – Đặc điểm tự nhiên.  - Đặc điểm dân cư xã hội | 6TN | | 1TL | | | 1TL | 1TL | | 45%  4,5đ | |
| ***Tỉ lệ*** | | | | ***20%*** | | ***15%*** | | ***10%*** | | ***5%*** | | ***50%*** | |
| **Tổng hợp chung** | | | | **8 câu**  **2 điểm** | | **1 câu**  **1,5 điểm** | | **1 câu**  **1 điểm** | | **1 câu**  **0,5 điểm** | | **11 câu**  **5 điểm** | |

1. Bảng đặc tả:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/**  **Chủ đề** | **Nội dung/Đơn vị kiến thức** | **Mức độ đánh giá** | **Số câu hỏi theo mức độ nhận thức** | | | |
| ***Nhận biết*** | ***Thông hiểu*** | ***Vận dụng*** | ***Vận dụng cao*** |
| 1 | **CHÂU ÂU**  **(8 tiết)** | Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu  Đặc điểm tự nhiên  Đặc điểm dân cư, xã hội  Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên  Khái quát về Liên minh châu Âu (EU) | **Nhận biết**  – Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.  – Xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga).  – Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới ôn hòa, đới lạnh.  – Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.  **Thông hiểu**  – Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu vực miền núi.  – Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu: phân hóa bắc nam; các khu vực ven biển với bên trong lục địa.  – Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.  **Vận dụng**  – Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu. | 2TN\* |  |  |  |
| 2 | **CHÂU Á**  **(13 tiết)** | Vị trí địa lí, phạm vi châu Á  Đặc điểm tự nhiên | **Nhận biết**  – Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.  – Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.  – Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.  **Thông hiểu**  – Trình bày được ý nghĩa của đặc điểm thiên nhiên đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.  **Vận dụng:**  - Vận dụng kiến thức đã học vào việc tính toán tỉ lệ dân số của Châu Á so với thế giới.  - Đưa ra được vai trò của tài nguyên khoáng sản đối sự phát triển kinh tế của Châu Á | 2TN\* | 1TL | 1TL | 1TL |
| Số câu/ loại câu | | |  | 8 câu TNKQ | 1 câu TL | 2 câu TL | |
| ***Tỉ lệ %*** | | |  | ***20%*** | ***15%*** | ***15%*** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tổ trưởng duyệt:  ***Nguyễn Xuân Dũng*** | Ban giám hiệu duyệt:  ***Trịnh Thanh Hùng*** | Giáo viên ra đề:  ***Vũ Thị Tố Uyên*** |

C. Nội dung đề:

**I. TRẮC NGHIỆM** *(2,0 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm*

Chon đáp án đúng nhất trong các câu sau:

**Câu 1.** Châu Âu tiếp giáp với châu lục nào?

|  |  |
| --- | --- |
| A. Châu Mĩ.  B. Châu Đại Dương. | C. Châu Á.  D. Châu Nam Cực |

**Câu 2.** Đới khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu là:

|  |  |
| --- | --- |
| A. cực và cận cực.  B. ôn đới. | C. cận nhiệt.  D. nhiệt đới. |

**Câu 3.** Trên thế giới châu Á có diện tích lớn thứ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 |

**Câu 4.** Đỉnh núi cao và đồ sộ nhất của châu Á?

|  |  |
| --- | --- |
| A. Phan- xi- păng.  B. Phú Sĩ | C. Côn Luân.  D. E- vơ- ret. |

**Câu 5.** Khoáng sản có giá trị nhất của khu vực Tây Nam Á

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sắt | 1. Than | 1. Dầu mỏ | 1. Đồng |

**Câu 6:** Phần đất liền của Đông Á chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích lãnh thổ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 60,2 % | 1. 72,5 % | 1. 83,7 % | 1. 96 % |

**Câu 7.** Con sông nào dưới đây ở Châu Á không bắt nguồn từ Sơn Nguyên Tây Tạng:

|  |  |
| --- | --- |
| A. Sông Bra-ma-put  B. Sông Ấn | C. Sông Hằng  D. Sông A - mua |

**Câu 8.** Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

**A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa**

B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải

C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa

D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương

**II. TỰ LUẬN** *(3,0 điểm)*

**Câu 1***(1,5 điểm)*

Em hãy phân tích đặc điểm khí hậu châu Á? Giải thích vì sao khí hậu châu Á phân hóa đa dạng?

**Câu 2***(0,5điểm).*

*Cho bảng số liệu sau:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Số dân (triệu người) |
| Châu Á | 4641,1 |
| Thế giới | 7794,8 |

Dựa vào bảng số liệu trên hãy tính tỉ lệ phần trăm của dân số châu Á so với thế giới?

**Câu 3:** *(1,0 điểm)*

Dựa vào kiến thức đã học, theo em tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa như thế nào đối với các nước châu Á ?

D. Đáp án – Biểu điểm:

**I. TRẮC NGHIÊM: (2,0 điểm)** *Chọn câu trả lời đúng nhất – Mỗi câu 0,25 điểm*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Đ. án** | C | B | A | D | C | D | D | A |

**II. TỰ LUẬN (3,0 điểm).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Nội dung** | **Điểm** |
| **1** | ***\****Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau |  |
| - Từ Bắc xuống Nam có 5 đới khí hậu:  + Đới khí hậu cực và cận cực  + Đới khí hậu ôn đới  + Đới khí hậu cận nhiệt  + Đới khí hậu nhiệt đới  + Đới khí hậu xích đạo | 0,5 |
| - Giải thích: |  |
| + Do lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. | 0,25 |
| + Do lãnh thổ rộng lớn, có các dãy núi lớn ngăn ảnh hưởng của biển vào đất liền làm khí hậu phân hóa theo chiều đông - tây (vị trí gần hay xa biển). | 0,5 |
| + Ngoài ra địa hình núi cao nguyên cao đồ sộ cũng tạo nên sự phân hóa khí hậu theo độ cao. | 0,25 |
| **2** | - Tính tỉ lệ phần trăm của dân số châu Á so với thế giới  Tỉ lệ % của châu Á = 4641,1/ 7794,8 x 100 = 59,5 (%) | 0,5 |
| **3** | - Châu Á có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú có trữ lượng lớn, quan trọng là: dầu mỏ, khí đốt, sắt, crom, kim loại màu… | 0,25 |
| - Tài nguyên khoáng sản phong phú là cơ sở để phát triển các ngành khai thác, chế biến xuất khẩu khoáng sản, cung cấp nguyên liệu cần thiết cho công nghiệp. | 0,75 |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN MAI SƠN  **TRƯỜNG: TH& THCS NÀ BÓ** | **ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I**  **NĂM HỌC: 2023-2024**  **MÔN: ĐỊA LÍ 7 – ĐỀ SỐ 02**  **THỜI GIAN: 45 PHÚT** |

1. Ma trận đề:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/**  **chủ đề** | **Nội dung/đơn vị kiến thức** | **Mức độ nhận thức** | | | | | | | **Tổng**  **% điểm** | |
| **Nhận biết** | | **Thông hiểu** | | **Vận dụng** | **Vận dụng cao** | |
| **1** | **Châu Âu** | – Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu.  – Đặc điểm tự nhiên.  – Đặc điểm dân cư, xã hội.  – Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên | 2TN | |  | |  |  | | 10%  0,5 đ | |
| **2** | **Châu Á** | – Vị trí địa lí, phạm vi châu Á.  – Đặc điểm tự nhiên.  - Đặc điểm dân cư xã hội | 6TN | | 1TL | | 1TL | 1TL | | 40%  4,5đ | |
| ***Tỉ lệ*** | | | | ***20%*** | | ***15%*** | ***10%*** | | ***5%*** | | ***50%*** | |
| **Tổng hợp chung** | | | | **8 câu**  **2 điểm** | | **1 câu**  **1,5 điểm** | **1 câu**  **1 điểm** | | **1 câu**  **0,5 điểm** | | **11 câu**  **5 điểm** | |

1. Bảng đặc tả:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/**  **Chủ đề** | **Nội dung/Đơn vị kiến thức** | **Mức độ đánh giá** | **Số câu hỏi theo mức độ nhận thức** | | | |
| ***Nhận biết*** | ***Thông hiểu*** | ***Vận dụng*** | ***Vận dụng cao*** |
| 1 | **CHÂU ÂU**  **(8 tiết)** | Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu  Đặc điểm tự nhiên  Đặc điểm dân cư, xã hội  Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên  Khái quát về Liên minh châu Âu (EU) | **Nhận biết**  – Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.  – Xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga).  – Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới ôn hòa, đới lạnh.  – Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.  **Thông hiểu**  – Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu vực miền núi.  – Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu: phân hóa bắc nam; các khu vực ven biển với bên trong lục địa.  – Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.  **Vận dụng**  – Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu. | 2TN\* |  |  |  |
| 2 | **CHÂU Á**  **(13 tiết)** | Vị trí địa lí, phạm vi châu Á  Đặc điểm tự nhiên | **Nhận biết**  – Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.  – Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.  – Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.  **Thông hiểu**  – Trình bày được ý nghĩa của đặc điểm thiên nhiên đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.  **Vận dụng:**  - Vận dụng kiến thức đã học vào việc tính toán tỉ lệ dân số của Châu Á so với thế giới.  - Đưa ra được vai trò của tài nguyên khoáng sản đối sự phát triển kinh tế của Châu Á | 2TN\* | 1TL | 1TL | 1TL |
| Số câu/ loại câu | | |  | 8 câu TNKQ | 1 câu TL | 2 câu TL | |
| ***Tỉ lệ %*** | | |  | ***20%*** | ***15%*** | ***15%*** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tổ trưởng duyệt:  ***Nguyễn Xuân Dũng*** | Ban giám hiệu duyệt:  ***Trịnh Thanh Hùng*** | Giáo viên ra đề:  ***Vũ Thị Tố Uyên*** |

C. Nội dung đề:

**I. TRẮC NGHIỆM** *(2,0điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm*

Chon đáp án đúng nhất trong các câu sau:

**Câu 1.** Sau 31-12-2020, Liên minh châu Âu (EU) còn bao nhiêu quốc gia thành viên?

|  |  |
| --- | --- |
| A. 20 quốc gia  B. 26 quốc gia. | C. 27 quốc gia  D. 29 quốc gia |

**Câu 2.** Châu Âu là một bộ phận của lục địa Á-Âu, diện tích khoảng:

|  |  |
| --- | --- |
| A. 10 triệu km2  B. 11 triệu km2 | C. 11,5 triệu km2  D. 12 triệu km2 |

**Câu 3.** Phần đất liền của Đông Á chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích lãnh thổ:

A. 60,2 % B. 72,5 % C. 83,7 % D. 96 %

**Câu 4.** Trên thế giới châu Á có diện tích lớn thứ:

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

**Câu 5.** Đỉnh núi cao và đồ sộ nhất của châu Á?

|  |  |
| --- | --- |
| A. Phan- xi- păng.  B. Phú Sĩ. | C. Côn Luân.  D. E- vơ- ret. |

**Câu 6.** Con sông nào dưới đây ở Châu Á không bắt nguồn từ Sơn Nguyên Tây Tạng:

|  |  |
| --- | --- |
| A. Sông Bra-ma-put  B. Sông Ấn | C. Sông Hằng  D. Sông A - mua |

**Câu 7.**  Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào?

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Bắc Băng Dương 2. Thái Bình Dương | 1. Đại Tây Dương. 2. Ấn Độ Dương. |

**Câu 8.** Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa

B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải

C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa

D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương

**II. TỰ LUẬN** *(3,0 điểm)*

**Câu 1***(1,5 điểm)*

So sánh đặc điểm địa hình và khí hậu ở bán đảo Trung Ấn so với quần đảo Mã Lai của khu vực Đông Nam Á ?

**Câu 2***(0,5điểm).*

*Cho bảng số liệu:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Số dân (triệu người) |
| Châu Á | 4641,1 |
| Thế giới | 7794,8 |

Dựa vào bảng số liệu trên hãy tính tỉ lệ phần trăm của dân số châu Á so với thế giới?

**Câu 3:** *(1,0 điểm)*

Dựa vào kiến thức đã học, theo em tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa như thế nào đối với các nước châu Á ?

D. Đáp án – Biểu điểm:

**I. TRẮC NGHIÊM (2,0 điểm) *Chọn câu trả lời đúng nhất – Mỗi câu 0,25 điểm***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Đáp án** | **C** | **A** | **D** | **A** | **D** | **D** | **C** | **A** |

**II. TỰ LUẬN (3,0 điểm).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **Nội dung** | | | **Điểm** |
| **1** | **Đặc điểm** | **Bán đảo Trung Ấn** | **Quần đảo Mã Lai** | **1,5** |
| Địa hình | - Dải núi cao trung bình, hướng bắc – nam và TB –ĐN. Xen kẽ là các thung lung sông cắt xẻ sâu -> địa hình bị chia cắt mạnh.  - Đồng bằng phù sa tập trung ở ven biển và hạ lưu. | - Có nhiều đồi núi, ít đồng bằng.  - Khu vực có nhiều núi lửa , động đất , song thần |  |
| Khí hậu | - Nhiệt đới gió mùa:  + Mùa đông: có gió đông bắc khô, lạnh.  + Mùa hạ: có gió tây nam nóng ẩm , gây mưa. | - Có khí hậu xích đạo quanh năm nóng ẩm mưa nhiều |  |
| **2** | - Tính tỉ lệ phần trăm của dân số châu Á so với thế giới:  Tỉ lệ % của châu Á = 4641,1/ 7794,8 x 100 = 59,5 (%) | | | **0,5** |
| **3** | - Châu Á có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú có trữ lượng lớn, quan trọng là: dầu mỏ, khí đốt, sắt, crom, kim loại màu… | | | 0,25 |
| - Tài nguyên khoáng sản phong phú là cơ sở để phát triển các ngành khai thác, chế biến xuất khẩu khoáng sản, cung cấp nguyên liệu cần thiết cho công nghiệp. | | | 0,75 |