**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên Chủ đề** | **Nhận biết** | | **Thông hiểu** | | **Vận dụng** | | | | **Cộng** |
| **Cấp độ thấp** | | **Cấp độ cao** | |
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |  |
| 1 .Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam | -Biết giới hạn phần đất liền nước ta ở khoảng vĩ độ nào, các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây | Đặc điểm vị trí địa lí tự nhiên của nước ta |  |  |  |  |  |  |  |
| *Số câu*  *Số điểm*  *Tỉ lệ %* | 3  1  10% | 1  2  20% |  |  |  |  |  |  | 4  3đ  30% |
| 2. Biển Việt Nam | - Biết phần biển của Việt Nam là một bộ phận của biển Đông  -Hướng gió  -Tiếp giáp |  |  | Đặc điểm khí hậu, hải văn biển |  |  |  |  |  |
| *Số câu*  *Số điểm*  *Tỉ lệ %* | 3  1  10% |  |  | 1  2  20% |  |  |  |  | 3  3  30% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam | Đặc điểm tài nguyên khoáng sản ở nước ta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Số câu*  *Số điểm*  *Tỉ lệ %* | 6  2  20% |  |  |  |  |  |  |  | 6  2  20% |
| 4.Đặc điểm địa hình |  |  | Trình bày đặc điểm địa hình Việt Nam |  |  | So sánh bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long |  | Cách chống lũ đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long |  |
| *Số câu*  *Số điểm*  *Tỉ lệ %* | 3  1  10% |  |  |  |  | 0.5  2  20% |  | 0.5  1,0  10% | 4  3đ  30% |
| *Số câu*  *Số điểm*  *Tỉ lệ %* | 15  4,0  30% | | 1  2  20% | | 0.5  2,0  20% | | 0.5  1,0  10% | | 17  10,0  100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ và tên HS**  **Lớp Trường THCS Kim Đồng** | **KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (2022 - 2023)**  **MÔN: Địa lí 8 (Đề 1)**  **Thời gian làm bài: 45 phút** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Điểm :** | **Chữ ký của giám khảo** | **Chữ ký của giám thị** |

**A/ TRẮC NGHIỆM (5điểm)**

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (mỗi câu 0,33đ)

**Câu 1. Nước nào sau đây không có chung biên giới trên đất liền với Việt Nam?**

A. Trung Quốc. B. Lào. C. Thái Lan. D. Cam-pu-chia.

**Câu 2.** Ý nào sau đây **không đúng** với đặc điểm tài nguyên khoáng sản ở nước ta?

A. Là loại tài nguyên không thể phục hồi. B. Là loại tài nguyên có thể phục hồi.

C. Cần khai thác hợp lí, tiết kiệm. C. Loại tài nguyên vô cùng quý.

**Câu 3. Phần đất liền nước ta có diện tích là**

A. 313.212 km2. B. 313.221 km2. C. 331.212 km2. D. 331.221 km2.

**Câu 4. Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm**

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

**Câu 5. Quần đảo** **Hoàng Sa thuộc địa phận của tỉnh, thành nào nước ta ?**

A. Quảng Nam. .Thành phố Đà Nẵng. C. Khánh Hòa. D. Quảng Ngãi.

**Câu 6. Biển Đông có diện tích**

A. 2477000 km vuông B. 3447000 km vuông

C. 4477000 km vuông D. 5477000 km vuông

**Câu 7. Nước ta nằm hoàn toàn trong vành đai nội chí tuyến của**

A. nửa cầu Bắc B. nửa cầu Nam C. nửa cầu Đông D. nửa cầu Tây

**Câu 8. Việc hình thành các đặc điêm tự nhiên độc đáo của nước ta không phụ thuộc vào yếu tố nào ?**

A.Vị trí nội chí tuyến. B. Lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài.

C. Kích thước lãnh thổ. D. Nước ta nằm trong múi giờ thứ 7.

**Câu 9. Phần đất liền của nước theo chiều Bắc Nam kéo dài bao nhiêu km?**

A. 1600 B. 1650 C. 1680 D. 1750

**Câu 10. Trên Biển Đông, loại gió nào chiếm ưu thế từ tháng 5 đến tháng 9 ?**

A. Gió hướng đông bắc. B. Gió hướng đông nam.

C. Gió hướng tây nam D. Gió hướng nam

**Câu 11.** **Vùng biển ven bờ nước ta có chế độ triều là**

A. bán nhật triều khắp nơi .

B. nhật triều khắp nơi.

C.chế độ triều phức tạp .

D. nhật triều điển hình ở vịnh Bắc Bộ và bán nhật triều ở các nơi còn lại.

**Câu 12.** **Cảng Kỳ Hà thuộc huyện ( thành phố) nào của tỉnh Quảng Nam ?**

A. Núi Thành B. Duy Xuyên C. Hội An D. Tam Kỳ

**Câu 13. Việt Nam gắn liền với châu lục nào, đại dương nào?**

A. Châu Á – Ấn Độ Dương. B. Châu Á – Thái Bình Dương.

C. Châu Á – Đại Tây Dương. D. Châu Á – Bắc Băng Dương

**Câu 14. Nước ta có khoảng bao nhiêu loại khoáng sản?**

A. 40 B. 50 C. 60 D. 70

**Câu 15. Khu vực thềm lục địa nước ta tập trung chủ yếu các loại khoáng sản**

A. kim loại màu, bô-xit. B. dầu mỏ, khí đốt. B. than, sắt. C. đồng, vàng.

**B/ TỰ LUẬN (5 điểm)**

**Câu 1.** Trình bày đặc điểm khí hậu và hải văn của vùng biển Việt Nam ? 2đ

**Câu 2.** So sánh đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long? Cách chống lũ của đồng bằng sông Cửu Long? 3đ

**BÀI LÀM**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Điểm :** | **Chữ ký của giám khảo** | **Chữ ký của giám thị** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ và tên HS**  **Lớp Trường THCS Kim Đồng** | **KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (2022 - 2023)**  **MÔN: Địa lí 8 (Đề 2)**  **Thời gian làm bài: 45 phút** |

**A/ TRẮC NGHIỆM (5điểm)Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (mỗi câu 0,33đ)**

**Câu 1. Quần đảo** **Hoàng Sa thuộc địa phận của tỉnh, thành nào nước ta ?**

A. Quảng Nam. B.Thành phố Đà Nẵng. C. Khánh Hòa. D. Quảng Ngãi.

**Câu 2. Nước nào sau đây không có chung biên giới trên đất liền với Việt Nam?**

A. Trung Quốc. B. Lào. C. Thái Lan. D. Cam-pu-chia

**Câu 3. Phần đất liền nước ta có diện tích là**

A. 313.212 km2. B. 313.221 km2. C. 331.212 km2. D. 331.221 km2.

**Câu 4. Việt Nam gắn liền với châu lục nào, đại dương nào?**

A. Châu Á – Ấn Độ Dương. B. Châu Á – Thái Bình Dương.

C. Châu Á – Đại Tây Dương. D. Châu Á – Bắc Băng Dương.

**Câu 5. Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm**

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

**Câu 6. Phần đất liền của nước theo chiều Bắc Nam kéo dài bao nhiêu km?**

A. 1600 B. 1650 C. 1680 D. 1750

**Câu 7. Nước ta nằm hoàn toàn trong vành đai nội chí tuyến của**

A. nửa cầu Bắc B. nửa cầu Nam C. nửa cầu Đông D. nửa cầu Tây

**Câu 8. Việc hình thành các đặc điêm tự nhiên độc đáo của nước ta không phụ thuộc vào yếu tố nào ?**

A.Vị trí nội chí tuyến. B. Lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài.

C. Kích thước lãnh thổ. D. Nước ta nằm trong múi giờ thứ 7.

**Câu 9. Vùng biển ven bờ nước ta có chế độ triều là**

A. bán nhật triều khắp nơi .

B. nhật triều khắp nơi.

C.chế độ triều phức tạp .

D. nhật triều điển hình ở vịnh Bắc Bộ và bán nhật triều ở các nơi còn lại.

**Câu 10. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm tài nguyên khoáng sản ở nước ta?**

A. Là loại tài nguyên không thể phục hồi. B. Là loại tài nguyên có thể phục hồi.

C. Cần khai thác hợp lí, tiết kiệm. D. Loại tài nguyên vô cùng quý.

**Câu 11.** **Biển Đông có diện tích là**

A. 2477000 km vuông B. 3447000 km vuông

C. 4477000 km vuông D. 5477000 km vuông

**Câu 12.** **Cảng Kỳ Hà thuộc huyện ( thành phố) nào của tỉnh Quảng Nam ?**

A. Núi Thành B. Duy Xuyên C. Hội An D. Tam Kỳ

**Câu 13.** Trên Biển Đông, loại gió nào chiếm ưu thế từ tháng 5 đến tháng 9 ?

A. Gió hướng đông bắc. B. Gió hướng đông nam.

C. Gió hướng tây nam D. Gió hướng nam

**Câu 14. Khu vực thềm lục địa nước ta tập trung chủ yếu các loại khoáng sản**

A. kim loại màu, bô-xit. B. dầu mỏ, khí đốt. C. than, sắt. D. đồng, vàng.

**Câu 15**.Nước ta có khoảng bao nhiêu loại khoáng sản?

A. 40 B. 50 C. 60 D. 70

**B/ TỰ LUẬN (5 điểm)**

**Câu 1.** Trình bày đặc điểm địa hình Việt Nam ? 2đ

**Câu 2.** So sánh đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long? Cách chống lũ của đồng bằng sông Hồng.3đ

**BÀI LÀM**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM**

**Đề 1**

**I:TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)**

1-C, 2-B, 3-A, 4-B, 5-B, 6-B, 7-A, 8-D,9-B, 10-C,11-C,12-A, 13-B, 14-C, 15-B

**Câu 1**

*\* Đặc điểm khí hậu biển Đông. 1đ*

- Chế độ gió: gió Đông Bắc (từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau). Tháng 5 đến tháng 10 có gió Tây Nam, riêng vịnh Bắc Bộ chủ yếu là hướng Nam.

- Chế độ nhiệt: mát mùa hạ, ấm vào mùa đông. Biên độ nhiệt năm nhỏ hơn đất liền nhiệt độ trung bình năm tầng mặt 230C.

- Chế độ mưa: ít hơn trên đất liền: 1100 - 1300 mm/năm

*\* Đặc điểm hải văn biển Đông. 1đ*

- Dòng biển: Tương ứng 2 mùa gió.

+ Dòng biển mùa đông hướng Đông Bắc - Tây Nam.

+ Dòng biển mùa hè hướng Tây Nam - Đông Bắc.

- Chế độ triều phức tạp và độc đáo (tạp triều và nhật triều).Vịnh Bắc Bộ có chế độ nhật triều điển hình.

- Độ muối bình quân 30 - 33 0/00.

**Câu 2**

*So sánh Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng Sông Cửu Long 2đ*

- Đồng bằng Sông Cửu Long: Diện tích 40.000 km2. Bề mặt thấp, không có đê lớn ngăn lũ, nhiều vùng bị ngập nước trong mùa lũ.

- Đồng bằng sông Hồng: Diện tích 15.000 km2. Có hệ thống đê lớn ngăn lũ vững chắc, chia cắt đồng bằng thành nhiều ô trũng.

***Cách chống lũ 1đ***

* Đồng bằng Sông Cửu Long: Sống chung với lũ, làm nhà nổi, xây dựng hệ thống kênh rạch

**Đề 2**

**I:TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)**

1-B, 2-C, 3-C, 4-B, 5-B, 6-B, 7-A, 8-D, 9-C, 10-B,11-D,12-B, 13-C, 14-B, 15-C

**II. TỰ LUẬN : ( 5 điểm )**

**Câu 1: 2đ**

*Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam 0.5đ*

- ¾ diện tích là đồi núi chiếm, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp .

- ¼diện tích là đồng bằng chỉ chiếm.

*Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau 1đ*

- Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: núi đồi, đồng bằng, thềm lục địa…

- Hướng nghiêng của địa hình nước ta là tây bắc - đông nam

- Hai hướng chủ yếu của địa hình là: tây bắc – đông nam ; vòng cung

*Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người 0.5đ*

- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

- Sự khai phá của con người làm cho địa hình bị biến đổi mạnh mẽ

**Câu 2**

*So sánh Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng Sông Cửu Long 2đ*

- Đồng bằng Sông Cửu Long: Diện tích 40.000 km2. Bề mặt thấp, không có đê lớn ngăn lũ, nhiều vùng bị ngập nước trong mùa lũ.

- Đồng bằng sông Hồng: Diện tích 15.000 km2. Có hệ thống đê lớn ngăn lũ vững chắc, chia cắt đồng bằng thành nhiều ô trũng.

***Cách chống lũ 1đ***

Đồng bằng sông Hồng : hệ thống đê lớn, làm nhà trên những vị trí cao, dự trữ lương thực, thuốc men ….