|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG TH &THCS NÀ BÓ  **TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN** | **ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I**  **NĂM HỌC: 2023-2024**  **MÔN: ĐỊA LÍ 6**  **THỜI GIAN: 45 PHÚT** |

**A.** **MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/**  **chủ đề** | **Nội dung/đơn vị kiến thức** | **Mức độ nhận thức** | | | | | | | | **Tổng**  **% điểm** |
| **Nhận biết (TNKQ)** | | **Thông hiểu**  **(TL)** | | **Vận dụng**  **(TL)** | | **Vận dụng cao**  **(TL)** | |  |
| **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** |  |
| **1** | TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI | - Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời  - Hình dạng, kích thước Trái Đất  - Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí | TN\* |  |  | TL |  | TL |  |  | 1,5  15% |
| **2** | CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT | - Cấu tạo của Trái Đất  - Các mảng kiến tạo  - Hiện tượng động đất, núi lửa và sức phá hoại của các tai biến thiên nhiên này  - Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi  - Các dạng địa hình chính  - Khoáng sản | TN\* |  |  | TL\* |  | TL\* |  | TL\* | 2,5  25% |
| **3** | KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | - Các tầng khí quyển. Thành phần không khí  - Các khối khí. Khí áp và gió  - Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu  - Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó. | TN\* |  |  | TL\* |  |  |  |  | 1,0  10% |
| ***Tỉ lệ*** | | | ***20%*** | | ***15%*** | | ***10%*** | | ***5%*** | | ***5***  ***50%*** |

**B. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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*** |
| **Phân môn Địa lí** | | | | | | | | |
| 1 | TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI | | – Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời  – Hình dạng, kích thước Trái Đất  – Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí | **Nhận biết**  – Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.  – Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.  – Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời.  **Thông hiểu**  – Nhận biết được giờ địa phương, giờ khu vực (múi giờ).  – Trình bày được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau  – Trình bày được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.  **Vận dụng**  – Mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến.  – So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất. | 2TN\* | 1TL\* | 1TL\* |  |
| 2 | CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT | | – Cấu tạo của Trái Đất  – Các mảng kiến tạo  – Hiện tượng động đất, núi lửa và sức phá hoại của các tai biến thiên nhiên này  – Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi  – Các dạng địa hình chính  – Khoáng sản | **Nhận biết**  – Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.  – Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa  – Kể được tên một số loại khoáng sản.  **Thông hiểu**  – Nêu được nguyên nhân của hiện tượng động đất và núi lửa.  – Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh: Khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, kết quả.  – Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.  **Vận dụng**  – Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau.  – Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất: Núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng.  – Đọc được lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.  **Vận dụng cao**  – Tìm kiếm được thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra. | 4TN\* | 1TL\* | 1TL\* | 1TL |
| 3 | KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | | – Các tầng khí quyển. Thành phần không khí  – Các khối khí. Khí áp và gió  – Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu  – Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó. | **Nhận biết**  – Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu;  – Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.  – Trình bày được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.  – Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.  **Thông hiểu**  – Hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống.  – Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu: ranh giới, nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió. | 2TN\* | 1TL\*b |  |  |
| ***Số câu, loại câu*** | | | |  | ***8TNKQ*** | ***1TL*** | ***1TL*** | ***1TL*** |
| ***Tỉ lệ %*** | | | |  | ***20%*** | ***15%*** | ***10%*** | ***5%*** |

**C. ĐỀ KIỂM TRA**

**PHÂN MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 6**

**A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)**

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

**Câu 1**. Trái Đất ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần hệ Mặt Trời?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 3. | B. 5. | C. 6. | D. 8. |

**Câu 2**. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng hết

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 23h 56’4”. | B. 365 ngày. | C. 365 ngày 6 giờ. | D. 366 ngày. |

**Câu 3**. Trái Đất được cấu tạo bởi ba lớp, từ ngoài vào trong bao là

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. nhân, vỏ, man ti. | B. vỏ, nhân, man ti | C.man ti, vỏ, nhân. | D. vỏ, manti, nhân. |

**Câu 4**. Cường độ động đất được tính bằng thang rich-te. Từ ….. độ là động đất mạnh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 5-5,9 | B.6-6,9 | C. 7-7,9 | D. 8-8,9 |

**Câu 5**. Loại khoáng sản nào sau đây **không** thuộc nhóm khoáng sản kim loại?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Đá vôi. | B.Sắt. | C. Man-gan. | D. Đồng. |

**Câu 6**. Trước khi núi lửa phun trào ………… nóng hơn, có khí bốc lên ở miệng núi.

A. động vật hoảng loạn tìm nơi trú ẩn, B. mặt đất rung chuyển đột ngột,

C. mặt đất rung nhẹ, D. mực nước giếng thay đổi,

**Câu 7**. Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao là đặc điểm của khối khí

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. lục địa. | B. đại dương. | C.lạnh. | D. nóng. |

**Câu 8**. Các hiện tượng khí tượng như: mây, mưa, sấm, chớp….. hầu hết xảy ra ở tầng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. bình lưu. | B.đối lưu. | C. nhiệt. | D. khuếch tán. |

**B. Phần tự luận (3 điểm)**

**Câu 1.** a) (1,0 điểm). Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên trên Trái Đất.

b) (0,5 điểm). Em hãy trình bày vai trò của khí oxy đối với tự nhiên và trong đời sống con người?

**Câu 2** (1,0 điểm).Khi Luân Đôn (khu vực giờ 0) là 7 giờ sáng thì Hà Nội (khu vực giờ thứ 7) là mấy giờ?

**Câu 3** (0,5 điểm). Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?

**D. HƯỚNG DẪN CHẤM**

**A. Phần trắc nghiệm** (2 điểm) - Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Đề số 1 | A | C | D | B | A | C | D | B |

**B. Phần tự luận** (3 điểm)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Câu | Nội dung trả lời | Biểu điểm |
| 1  (1,5 điểm) | **a) Hiện tượng ngày đêm luân phiên trên Trái Đất.** |  |
| Trái Đất có dạng khối cầu nên lúc nào cũng chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một nửa. | 0,25 |
| Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa nằm trong bóng tối là đêm. | 0,25 |
| Do sự chuyển động tự quay từ Tây sang Đông nên ở khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm liên tục luân phiên nhau. | 0,5 |
| **b) Vai trò của oxy đối với tự nhiên và trong đời sống con người** |  |
| Ôxy rất cần thiết cho sự cháy và hô hấp của con người, động vật (duy trì sự sống của con người và các loài sinh vật), tạo nguyên liệu cho quá trình đốt cháy tạo năng lượng. | 0,5 |
| 2 (1,0 điểm) | - Luân đôn (khu vực giờ 0) và Hà Nội (khu vực giờ số 7) nằm cách nhau 7 khu vực giờ. | 0,5 |
| - Khi Luân Đôn là 0 giờ thì Hà Nội có số giờ là: 7 + 7 = 14 (giờ), tức 2 giờ chiều.  *(Lưu ý: Lấy giờ của khu vực đã biết cộng với khoảng cách múi giờ giữa hai khu vực)* | 0,5 |
| 3  (0,5 điểm) | Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ bảo vệ mình bằng cách:  - Em sẽ tìm vị trí trú ẩn như gầm bàn, gầm ghế hoặc góc tường để tránh đồ vật rơi xuống đầu, hoặc dùng ba lô để che lên gáy…. | 0,25 |
|  | - Ngồi theo tư thế khom lưng, một tay ôm đầu gối, tay còn lại có thể che gáy, ôm đầu để bảo vệ vùng quan trọng này | 0,25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BGH DUYỆT** | **TỔ TRƯỞNG**  **Nguyễn Thị Hằng** | **NGƯỜI RA ĐỀ**  **Trịnh Thị Phương Thảo** |

**KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I**

**NĂM HỌC 2023-2024**

**PHÂN MÔN: ĐỊA LÍ 6**

**Thời gian: 45’**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)**

Viết đáp án đúng vào giấy kiểm tra

**Câu 1**. Trái Đất ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần hệ Mặt Trời?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 3. | B. 5. | C. 6. | D. 8. |

**Câu 2**. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng hết

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 23h 56’4”. | B. 365 ngày. | C. 365 ngày 6 giờ. | D. 366 ngày. |

**Câu 3**. Trái Đất được cấu tạo bởi ba lớp, từ ngoài vào trong bao là

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. nhân, vỏ, man ti. | B. vỏ, nhân, man ti | C.man ti, vỏ, nhân. | D. vỏ, manti, nhân. |

**Câu 4**. Cường độ động đất được tính bằng thang rich-te. Từ ….. độ là động đất mạnh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 5-5,9 | B.6-6,9 | C. 7-7,9 | D. 8-8,9 |

**Câu 5**. Loại khoáng sản nào sau đây **không** thuộc nhóm khoáng sản kim loại?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Đá vôi. | B.Sắt. | C. Man-gan. | D. Đồng. |

**Câu 6**. Trước khi núi lửa phun trào ………… nóng hơn, có khí bốc lên ở miệng núi.

A. động vật hoảng loạn tìm nơi trú ẩn, B. mặt đất rung chuyển đột ngột,

C. mặt đất rung nhẹ, D. mực nước giếng thay đổi,

**Câu 7**. Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao là đặc điểm của khối khí

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. lục địa. | B. đại dương. | C.lạnh. | D. nóng. |

**Câu 8**. Các hiện tượng khí tượng như: mây, mưa, sấm, chớp….. hầu hết xảy ra ở tầng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. bình lưu. | B.đối lưu. | C. nhiệt. | D. khuếch tán. |

**B. Phần tự luận (3 điểm)**

**Câu 1.**

a) (1,0 điểm). Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên trên Trái Đất.

b) (0,5 điểm). Em hãy trình bày vai trò của khí oxy đối với tự nhiên và trong đời sống con người?

**Câu 2** (1,0 điểm).Khi Luân Đôn (khu vực giờ 0) là 7 giờ sáng thì Hà Nội (khu vực giờ thứ 7) là mấy giờ?

**Câu 3** (0,5 điểm). Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?