**BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ, HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2022 - 2023**

**Môn: Lịch sử - Địa lí. Lớp 5**

ĐỀ CHÍNH THỨC

 *(Thời gian làm bài: 35 phút)*

 Họ và tên học sinh:...............................................................................................................................Lớp 5......

Trường Tiểu học Cẩm Quang

|  |  |
| --- | --- |
| Điểm | Lời nhận xét của giáo viên…………………………………………………………………………...............…………………………………………………………………………...............………………………………………………………………………................... |

**I. PHẦN LỊCH SỬ.**

**Bài1. Nối thời gian lịch sử ứng với sự kiện lịch sử cho phù hợp:**

5/6/1911

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

 3/ 2/1930

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

1/9/1858

Pháp nổ súng xâm lược nước ta.

2/9/1945

**Bài 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:**

1. Cuộc phản công ở kinh thành Huế do ai chỉ huy?

 A. Tôn Thất Thuyết B. Nguyễn Trường Tộ C. Nguyễn Tất Thành

2 . Ngày tháng năm nào được chọn là ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám ở nước ta?

A. Ngày 19 - 8-1945.                     C. Ngày 19 - 8-1957.

 B. Ngày 19 - 9- 1855.                    D. Ngày 18 - 9-1858

3. Ai là người có chủ trương canh tân đât nước để làm cho dân giàu, nước mạnh?

 A. Phan Bội Châu

 B. Nguyễn Trường Tộ.

 C. Trương Định.

**Bài 3. Hãy chọn các từ ngữ trong dấu ngoặc** (*Biên giới,củng cố, chiến trường, Việt Bắc)***điền vào chỗ chấm cho thích hợp:**

Thu – đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch………………….........và đã giành thắng lợi. Căn cứ địa ………………….........được …………………...........và mở rộng. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên …………………....................

**Bài 4.**Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước?

*.*

*.*

**II. PHẦN ĐỊA LÝ.**

**Câu 1.Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.**

1 . Phía Bắc phần đất liền của nước ta giáp với nước :

 A. Trung Quốc B. Lào

 C. Cam-pu-chia D. Thái Lan

2. Loại cây được trồng nhiều nhất ở nước ta là :

 A. Cây ăn quả B. Cây lúa C. Cây công nghiệp

3. Trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là:

 A. Đà Nẵng B. Hà Nội C. Thành phố Hồ Chí Minh

**Câu 2. Điền chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai:**

 Trồng trọt là hoạt động sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta.

 Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa ở nước ta.

 Ngoại thương là hoạt động mua bán trong nước.

 Phần đất liền của nước ta ¾ diện tích là đồi núi, ¼ diện tích là đồng bằng.

**Câu 3.** Hãy chọn từ và điền từ thích hợp trong ngoặc (*hơn một triệu người, khó khăn, đông,tăng nhanh* ) vào chỗ chấm những từ ngữ thích hợp để hoàn chính đoạn văn nói về dân số nước ta.

 Dân số nước ta ........................., bình quân mỗi năm tăng thêm ..........................................

................. Dân số ........................... và tăng nhanh gây nhiều ............................ đối với việc đảm bảo các nhu cầu trong cuộc sống của người dân.

**Câu 4.** Biển nước ta có vai trò gì?

**Câu 5.** Hãy kể tên 5 địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Tĩnh.

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

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

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

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

**TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM QUANG**

 **HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ, HỌC KỲ I**

 **NĂM HỌC 2022 -2023. MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 5**

**I. PHẦN LỊCH SỬ.**

**Câu 1. (1,5 điểm).** Mỗi ý đúng 0,4 điểm.

**Câu 2. (1,5 điểm).** Mỗi ý đúng 0,5 điểm.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Đáp án | A | A | B |

**Câu 3**. **(1 điểm).** Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm.

Thứ tự đúng: *Biên giới,Việt Bắc, củng cố, chiến trường.*

**Câu 4**. **(1 điểm).**Trình bày được :

* Vì lòng yêu nước thương dân.
* Mong muốn thoát khỏi ách nô lệ, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
* Mong muốn đất nước được tự do, độc lập.

(Lưu ý: Nếu học sinh diễn đạt theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa).

**II. PHẦN ĐỊA LÝ**

**Câu 1. (1,5 đ).** Mỗi ý đúng 0,5 điểm.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Đáp án | A | B | C |

**Câu 2. (0,5 đ). Thứ tự Đ – S – S- Đ**

**Câu 3. (0,5 đ)**.Thứ tự các từ cần điền là: tăng nhanh, hơn một triệu, đông, khó khăn.

**Câu 4. 1, 5điểm** (mỗi ý cho 0,3 điểm).

- Biển điều hòa khí hậu.

- Cung cấp nguồn tài nguyên khoáng sản như dầu mỏ, khí tự nhiên, muối...

- Cung cấp nguồn hải sản lớn như: cá, tôm,...

- Là đường giao thông quan trọng.

- Có nhiều bãi tắm đẹp thu hút khách du lịch.

**Câu 5( 1 điểm)**  Tùy học sinh. Có thể: Thiên cầm, Nước Sốt, Đồng Nôi, Hải Thượng Lãn Ông, Ngã Ba Đồng Lộc, Hồ Kẻ Gỗ,…

**Lưu ý:**

***Khi chấm bài giáo viên nhận xét, sửa lỗi theo Thông tư* 22/2016/TT-BGDĐT.**

**TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM QUANG**

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I.**

**MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ . LỚP 5**

**NĂM HỌC 2022 - 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức,** **kĩ năng** | **Số câu và số điểm** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Mức 4** | **TỔNG** |
|   |   | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |
| 1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)) | Số câu | 4 |   |   |  |  |  |  | 1 | **4** | **1** |
| Câu số | 1 |   |   |  |  |  |  | 4  |  |  |
| Số điểm | 1,5 |   |   |  |  |  |  | 1,0 | **1,5** | **1,0** |
| 2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)   | Số câu | 2 |   |  1 |  | 1 |  |  |  | **4** |  |
| Câu số | 2 |   |  3 |  |  2  |  |  |  |  |  |
| Số điểm |  1.0  |   |  1,0  |  | 0,5  |  |  |  | **2,5** |  |
| 3. Địa lí tự nhiên Việt Nam   | Số câu | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | **5** | **2** |
| Câu số | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Số điểm | 1,0 |  | 0,5 |  |  | 1,0 |  | 0,5 | **1,5** | **1,5** |
| 4. Địa lí dân cư Việt Nam   | Số câu |  |  | 1 |  |  |  |  |  | **1** |  |
| Câu số |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Số điểm |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | **1,0** |  |
| 5. Địa lí kinh tế Việt Nam. | Số câu | 10 |  |  |  |  |  |  |  | **3** |  |
| Câu số | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số điểm | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |  |
| **Tổng** | **Số câu** | **4** |  | **3** |  | **1** | **1** |  | **2** | **17** | **3** |
| **Số điểm** | **4,5** |  | **2,5** |  | **0,5** | **1,0** |  | **1,5** | **7,5** | **2,5** |
|  |  |  |  |  |  |