PHÒNG GD - ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ **KIỂM TRA: HỌC KÌ I (NH: 2019 – 2020)**

**TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG MÔN: ĐỊA LÝ 6**

**THỜI GIAN: 45’**

I**. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TRA:**

- Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: Biết, hiểu và vận dụng của HS sau khi học về: Sự vận động tự quay quanh trục của Traí Đất, Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời, Hiện tường ngày đêm dài ngắn theo mùa, cấu tạo bên trong của Trái Đất, tác động của nội lực, ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất, Địa hình bề mặt Trái Đất.

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học và giúp đỡ HS một cách kịp thời.

II. **XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC KIỂM TRA**:

- Hình thức tự luận 70% TL, TN 30%

III. **XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA**:

-Đề kiểm tra học kì I với các chủ đề và nội dung kiểm tra có số tiết: 8 tiết phân phối cho các nội dung như sau:

Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất 01 tiết: Sự chuyển động của trái Đất quanh mặt trời 01. Tác động của nội lực, ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất 01 tiết: Địa hình bề mặt Trái Đất 02 tiết

-Trên cơ sở phân phối số tiết như trên, kết hợp với việc xác định các chuẩn quan trọng tiến hành xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CĐ/ Mức độ nhân thức | Nhận biết | | Thông hiểu | | Vận dụng | |
|  | TN | TL | TN | TL | Vân dụng | Vận dụng cao |
| Sự vận động tự quay quanh trục của TĐ và các hệ quả | Nhậnbiết được Sự vận động tự quay quanh trục của TĐ và các hệ quả |  | Hiểu được Sự vận động tự quay quanh trục của TĐ và các hệ quả |  |  |  |
| Số điểm :1.0  Tỉ lệ :10% | Số câu 2  Số điểm: 0.5 |  | Số câu 2  Số điểm: 0.5 |  |  |  |
| Sựchuyển động của TĐ quanh mặt trời. |  |  |  | Hiểu được Sự chuyển động của TĐ quanh mặt trời và các hệ quả |  |  |
| Số điểm:1.5  Tỉ lệ:15% |  |  |  | Số câu 1  Số điểm:1.5 |  |  |
| Tác động của nội lực,ngoại lực | Nhận biết được Tác động của nội lực,ngoại lực | Nhận biết được Tác động của nội lực,ngoại lực | Hiểu được Tác động của nội lực,ngoại lực |  |  |  |
| Số điểm:3.5  Tỉ lệ:35 % | Số câu 2  Số điểm: 0.5 | Số câu 1  Số điểm:2.5 | Số câu 2  Số điểm: 0.5 |  |  |  |
| Địa hình bề mặt TĐ | Nhận biết địa hình bề mặt TĐ |  | Hiểu được địa hình bề mặt TĐ |  | Nêu đặc điểm của loại địa hình ở địa phương em. | Địa phương em có dạng điạ hình nào |
| Số điểm:4.0  Tỉ lệ:40% | Số câu 2  Số điểm: 0.5 |  | Số câu 2  Số điểm: 0.5 |  | Số câu 1/2  Số điểm:2.0 | Số câu 1/2  Số diểm 1.0 |
| Tổng điểm :10.0  Tỉ lệ:100% | 4.0=40% | | 3.0=30% | | 3.0=30% | |

**IV.VIẾT ĐỀ TỪ MA TRẬN:**

**A/PHẦN TRẮC NGHIỆM**: (3.0 đ) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu ý em cho là đúng.

**Câu 1**: Trái Đất quay quanh trục theo hướng từ

A/ Tây sang Đông . B/ Đông sang Tây. C/ Bắc xuống Nam. D/ Nam lên Bắc

**Caâu 2**: Người ta chia bề mặt Trái Đất ra làm bao nhiêu khu vực giờ?

A/ 21 khu vực giờ. B/ 22 khu vực giờ. C/ 23 khu vực giờ D/ 24 khu vực giờ.

**Câu 3**: Nước ta nằm trong múi giờ thứ mấy ?

A/ Múi giờ thứ 6. B/ Múi giờ thứ 7 C/ Múi giờ thứ 5. D/ Múi giờ thứ 4.

**Caâu 4:** Nhìn xuôi theo chiều chuyển động các vật ở nữa cầu Bắc sẽ lệch

A/ Trái. B/ Phải C/ Trên. D/ Dưới

**Câu 5**: Nguyên nhân nào sau đây hình thành động đất và núi lửa.

A/ Ngoại lực và Nội lực. B/ Ngoại lực. C/ Nội lực. D/ Con người.

**Câu 6**: Núi lửa hình thành ở những nơi nào trên Trái Đất ?

A/ Nơi vỏ của Trái Đất là Vùng núi.

B/ Nơi vỏ của Trái Đất là Vùng Đồng Bằng.

C/ Nơi vỏ Trái Đất bị rạn đứt

D/Nơi vỏ Trái Đất là Vùng trung du.

**Câu 7**: Ngoại lực chủ yếu gồm bao nhiêu quá trình?

A/ 5 quá trình. B/ 4 quá trình. C/ 3 quá trình. D/ 2 quá trình.

**Câu 8**: Thang Richte để đo độ chấn động của động đất gồm mấy bậc?

A/ 9 bậc. B/ 10 bậc. C/ 11 bậc. D/ 12 bậc.

**Câu 9:** Cao Nguyên thường có độ cao tuyệt đối

A/ Trên 400m. B/ Trên 500m. C/ Trên 600m. D/ Trên 700m.

**Câu 10**: Có mấy loại Đồng Bằng chính.

A/ 4 loại. B/ 5 loại. C/ 3 loại. D/ 2 loại.

**Câu11**: Cao Nguyên rất thuận lợi cho việc trồng cây…..

A/ Cây lúa nước. B/Cây ngô. C/ Cây công nghiệp. D/ Cây dừa.

**Câu 12:** Đồng Bằng tthuận lợi cho việc trồng cây…..

A/ Cây lương thực.

B/ Cây công nghiệp lâu hàng năm.

C/ Cây công nghiệp lâu năm.

D/Cây lúa mì.

**B/ PHẦN TỰ LUẬN:(7.0đ)**

**Câu**1: Nêu khái niệm Nôị Lực và Ngoại Lực? Tác động của chúng lên điạ hình bề mặt Trái Đất ?(2.5đ)

**Câu2**: Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời .(1.5đ)

**Câu3**: Địa phương em có dạng địa hình nào? Nêu đặc điểm dạng địa hình đó.(3.0đ)

**V/XÂY DỰNG ĐÁP ÁN CHẤM:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Câu** | **Nội dung** | **Điểm** |
| Phần trắc nghiệm | 1 | A | 0.25 |
| 2 | D | 0.25 |
| 3 | B | 0.25 |
| 4 | B | 0.25 |
| 5 | C | 0.25 |
| 6 | C | 0.25 |
| 7 | D | 0.25 |
| 8 | A | 0.25 |
| 9 | B | 0.25 |
| 10 | D | 0.25 |
| 11 | C | 0.25 |
| 12 | A | 0.25 |
| Phần tự luận | 1 | \*Nêu khái niệm Nôị Lực và Ngoại Lực?  - Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất như uốn nếp, đứt gãy, động đất, núi lửa . Có tác động làm cho bề mặt Trái Đất gồ ghề  - Ngoại lực là những lực sinh ra từ bên ngoài trên bề mặt Trái đất như nhiệt độ ,gió, m­ưa, n­ước chảy ... Có tác động san bằng , hạ thấp địa hình bề mặt Trái Đất  \*Tác động của chúng lên điạ hình bề mặt Trái Đất ?  Nội lực và ngoại lực đối nghịch nhau, xảy ra đồng thời tạo nên địa hình bề mặt Trái đất có nơi cao , nơi thấp , nơi bằng phẳng , nơi gồ ghề . | 1.0  1.0  0.5 |
| 2 | Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời.  -Trái Đất chuyển động quanh Mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo hình elíp gần tròn  -Thời gian TĐ chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ .  -Trong khi TĐ chuyển động quanh MT , trục TĐ luôn giữ nguyên độ nghiêng  66033’trên quỹ đạo về một hướng không đổi . Đó là sự chuyển động tịnh tiến  . | 0.5  0.5  0.5 |
| 3 | \*Địa phương em có dạng địa hình nào?  Địa phương em có dạng địa hình cao nguyên  \*Nêu đặc điểm dạng địa hình đó.  - Cao nguyên là dạng địa hình t­ương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng , có độ cao tuyệt đối trên 500m và có sư­ờn dốc.  -Cao nguyên là nơi thuận lợi cho trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn | 1.0  2.0 |

Duyệt Tổ chuyên môn: Người ra đề:

Nguyễn Thị Thương

DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN

|  |  |
| --- | --- |
| **PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ**  **TRƯỜNG: ……………………………**  **HỌ VÀ TÊN………………………….**  **LỚP:……………** | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2019 – 2020  TIẾT PPCT: 18  MÔN : Địa lí 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐIỂM** | **LỜI PHÊ CỦA THẦY, CÔ** |
|  |  |

**A/PHẦN TRẮC NGHIỆM**: (3.0 đ) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu ý em cho là đúng.

**Câu 1**: Trái Đất quay quanh trục theo hướng từ

A/ Tây sang Đông . B/ Đông sang Tây. C/ Bắc xuống Nam. D/ Nam lên Bắc

**Caâu 2**: Người ta chia bề mặt Trái Đất ra làm bao nhiêu khu vực giờ?

A/ 21 khu vực giờ. B/ 22 khu vực giờ. C/ 23 khu vực giờ D/ 24 khu vực giờ.

**Câu 3**: Nước ta nằm trong múi giờ thứ mấy ?

A/ Múi giờ thứ 6. B/ Múi giờ thứ 7 C/ Múi giờ thứ 5. D/ Múi giờ thứ 4.

**Caâu 4:** Nhìn xuôi theo chiều chuyển động các vật ở nữa cầu Bắc sẽ lệch

A/ Trái. B/ Phải C/ Trên. D/ Dưới

**Câu 5**: Nguyên nhân nào sau đây hình thành động đất và núi lửa.

A/ Ngoại lực và Nội lực. B/ Ngoại lực. C/ Nội lực. D/ Con người.

**Câu 6**: Núi lửa hình thành ở những nơi nào trên Trái Đất ?

A/ Nơi vỏ của Trái Đất là Vùng núi.

B/ Nơi vỏ của Trái Đất là Vùng Đồng Bằng.

C/ Nơi vỏ Trái Đất bị rạn đứt

D/Nơi vỏ Trái Đất là Vùng trung du.

**Câu 7**: Ngoại lực chủ yếu gồm bao nhiêu quá trình?

A/ 5 quá trình. B/ 4 quá trình. C/ 3 quá trình. D/ 2 quá trình.

**Câu 8**: Thang Richte để đo độ chấn động của động đất gồm mấy bậc?

A/ 9 bậc. B/ 10 bậc. C/ 11 bậc. D/ 12 bậc.

**Câu 9:** Cao Nguyên thường có độ cao tuyệt đối

A/ Trên 400m. B/ Trên 500m. C/ Trên 600m. D/ Trên 700m.

**Câu 10**: Có mấy loại Đồng Bằng chính.

A/ 4 loại. B/ 5 loại. C/ 3 loại. D/ 2 loại.

**Câu11**: Cao Nguyên rất thuận lợi cho việc trồng cây…..

A/ Cây lúa nước. B/Cây ngô. C/ Cây công nghiệp. D/ Cây dừa.

**Câu 12:** Đồng Bằng tthuận lợi cho việc trồng cây…..

A/ Cây lương thực.

B/ Cây công nghiệp lâu hàng năm.

C/ Cây công nghiệp lâu năm.

D/Cây lúa mì.

**B/ PHẦN TỰ LUẬN:(7.0đ)**

**Câu**1: Nêu khái niệm Nôị Lực và Ngoại Lực? Tác động của chúng lên điạ hình bề mặt Trái Đất ?(2.5đ)

**Câu2**: Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời .(1.5đ)

**Câu3**: Địa phương em có dạng địa hình nào? Nêu đặc điểm dạng địa hình đó.(3.0đ)

**BÀI LÀM**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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