|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC  **TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN** | **KHUNG MA TRẬN**  **ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024**  **MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 7** |

**PHÂN MÔN ĐỊA LÍ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** |
| **Phân môn Địa lý** | | | | | | | | | | |
| **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  - Khái quát về Liên minh châu Âu (EU) | | 2TN  2TN\* |  |  |  | 5% | |
| **2** | | **CHÂU Á** | - Vị trí địa lí, phạm vi châu Á  - Đặc điểm tự nhiên  - Đặc điểm dân cư, xã hội  - Bản đồ chính trị châu Á; các khu vực của châu Á  - Các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á | | 4TN  2TN\*  2TN\* | 1TL | 1/2TL | 1/2TL | 45% | |
|  | | **Số câu** |  | | 8 | 1 | 1/2 | 1/2 | 10 câu | |
| ***Tỉ lệ*** | | | | | ***20%*** | ***15%*** | ***10%*** | ***5%*** | ***50%*** | |
| ***Tổng*** | | | | | ***40%*** | ***30%*** | ***20%*** | ***10%*** | ***100%*** | |
|  | | |  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC  **TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN** | **BẢNG ĐẶC TẢ**  **ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024**  **MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 7** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **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  - 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 nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.  - 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  2TN\* |  |  |  |
| **2** | **CHÂU Á** | - Vị trí địa lí, phạm vi châu Á  - Đặc điểm tự nhiên  - Đặc điểm dân cư, xã hội  - Bản đồ chính trị châu Á; các khu vực của châu Á  - Các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á | **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.  - Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.  - Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.  - Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.  - Trình bày được đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sinh vật) của một trong các khu vực 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**  - Nhận xét số dân châu Á trong tổng số dân thế giới.  **Vận dụng cao**  - Tính tỉ lệ số dân của châu Á trong tổng số dân thế giới. | 4TN  2TN\*  2TN\* | 1TL | 1/2TL | 1/2TL |
| ***Số câu/ loại câu*** | | |  | ***8 câu*** | ***1 câu*** | ***1/2 câu*** | ***1/2 câu*** |
| ***Tỉ lệ %*** | | |  | ***20%*** | ***15%*** | ***10%*** | ***5%*** |
| ***Tổng*** | | |  | ***40%*** | ***30%*** | ***20%*** | ***10%*** |

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC  **TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN**  **ĐỀ CHÍNH THỨC**  ***(Đề gồm có …..trang)*** | **ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023-2024**  **Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ– Lớp 7**  **Thời gian: 60 phút**  ***(Không kể thời gian giao đề)*** |

**PHÂN MÔN ĐỊA LÝ *(5,0 điểm***)

**A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN**: ***(2,0 điểm***) Chọn câu trả lời đúng nhất

**Câu 1. Châu Á tiếp giáp với**

A. ba đại dương và ba châu lục.  B. ba đại dương và hai châu lục.

C. hai đại dương và ba châu lục. D. bốn đại dương và ba châu lục.

**Câu 2. Khu vực núi, cao nguyên và sơn nguyên chiếm**

A. 1/2 diện tích châu Á. B. 1/4 diện tích châu Á.

C. 3/4 diện tích châu Á. D. toàn bộ diện tích châu Á.

**Câu 3. Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào?**

A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.

B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.

C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải.

D. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.

**Câu 4. Dân cư châu Á thuộc chủng tộc nào là chủ yếu?**

A. Môn-gô-lô-it. B. Ơ-rô-nê-ô-it. C. Ô-xtra-lô-it. D. Nê-grô-it.

**Câu 5. Dân cư châu Âu có**

A. tỉ lệ người dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên đều thấp.

B. tỉ lệ người dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên đều cao.

C. tỉ lệ người dưới 15 tuổi thấp, tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên cao.

D. tỉ lệ người dưới 15 tuổi cao và tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên thấp.

**Câu 6. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Á**

A. chủ yếu là các nước phát triển.  B. chủ yếu là các nước đang phát triển.

C. có trình độ phát triển rất khác nhau. D. chủ yếu là công nghiệp hiện đại.

**Câu 7. Khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nào?**

A. Nhiệt đới. B. Xích đạo.  C. Ôn đới.  D. Nhiệt đới gió mùa.


**Câu 8. Địa hình chủ yếu của Tây Á là**

A. núi và sơn nguyên. B. đồng bằng.  C. hoang mạc. D. cao nguyên.

**B. TỰ LUẬN**: ***(3,0 điểm***)

**Câu 1**. *(1,5 điểm*) Trình bày ý nghĩa của đặc điểm sông, hồđối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên châu Á.

**Câu 2**. *(1,5 điểm*)  Dựa vào bảng sau, hãy tính tỉ lệ số dân của châu Á trong tổng số dân thế giới. Nêu nhận xét?



|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC  **TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN** | **HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM**  **ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024**  **MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 7** |

**II. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ *(5,0 điểm***)

**A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN** ***(2,0 điểm***)

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

**B. TỰ LUẬN *(3,0 điểm)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Nội dung** | **Điểm** |
| **1**  (1,5 điểm) | **Ý nghĩa của sông hồ đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên châu Á:**  - Các con sông ở châu Á có vai trò rất quan trọng, là cái nôi hình thành một số nền văn minh như Hoàng Hà, Ấn – Hằng,…  + Ngày nay, sông ngòi châu Á có vai trò vô cùng quan trọng trong giao thông, thuỷ điện, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.  + Vì vậy, vấn đề bảo vệ môi trường nước và xây dựng những công trình thủy lợi là thách thức mỗi quốc gia phải đối mặt. | 0,5  0,5  0,5 |
| **2**  (1,5 điểm) | - Tỉ lệ số dân châu Á: (4641,1 : 7794,8).100% = 59,5%.  - Nhận xét: châu Á có số dân chiếm hơn một nửa dân số thế giới, là châu lục đông dân nhất thế giới. | 0,5  1,0 |

**------------ Hết ------------**