**TIẾT 18 KIỂM TRA CUỐI KÌ I (KẾT HỢP VỚI MÔN ĐỊA LÍ)**

**I. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức**

- Giúp học sinh kiểm tra lại được sự nắm bắt, nhận thức các bài đã học, hệ thống hóa kiến thức sau khi đã học tập.

**2. Năng lực**

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học giải quyết các vấn đề trong nội dung bài thi

- Biết xử lí đề và vận dụng kiến thức để làm bài.

**3. Phẩm chất**

Giáo dục học sinh có ý thức trung thực, tự lập trong quá trình làm kiểm tra.

**II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU**

Giáo án, đề kiểm tra...

Học bài, dụng cụ học tập.

**III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC**

- Giáo viên nhắc nhở học sinh về qui chế kiểm tra, kiểm tra sĩ số học sinh hiện diện trong lớp.

- Giáo viên phát đề kiểm tra (một đề/1 học sinh).

- Học sinh nhận đề, làm bài nghiêm túc.

- Nhận xét về tiết kiểm tra.

**TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN PHÚ HOÀ**

**TỔ: SỬ- ĐỊA-GDCD**

**ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1- NĂM HỌC 2024-2025**

**Môn: Lịch sử- Địa Lí lớp 6**

**Thời gian: 60 phút**

**a) Khung ma trận**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | |  |
| **Phân môn lịch sử** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thời gian trong lịch sử | Lịch sử là gì |  | |  | 1TN | | |  |  | | |  | |  |  | | | 0,25đ  2,5% |
| Thời gian trong lịch sử |  | |  | 1TN | | |  |  | | |  | |  |  | | | 0,25đ  2,5% |
| 2 | Thời Nguyên Thủy | Nguồn gốc loài người |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | | |  |
| Xã hội nguyên thủy |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | | |  |
| Sự chuyển biến xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp | 1TN | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | | | 0,25đ  2,5% |
| 3 | Xã hội cổ đại | Ai cập cổ đại | 1TN | |  |  | | |  |  | | | 1/2TL | |  |  | | | 0,75đ  7,5% |
| Lưỡng Hà cổ đại |  | | 1TL | 1/2 TL | | |  |  | | |  | |  |  | | | 1, 5đ  15% |
| Số câu  Số điểm  Tỉ lệ % | | | | 2TN, 1TL  1,5  15% | | | 2TN, 1/2 TL  1  10% | | | | 1/2TL  0,5  5% | | |  | | | 6  3  30% | | |
| **Phân môn địa lí** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Chương 1**:Bản đồ- phương tiện thể hiện trên bề mặt Trái Đất | **Bài 1:**Hệ thống kinh vĩ tuyến và toạ độ địa lí | 1TN | |  | 1TN | | |  |  | | |  | |  |  | | | 0,5đ  5% |
| **Bài 2**:Kí hiệu và chú giải |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | | |  |
| **Bài 3:**Tìm đường đi trên bản đồ |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | | |  |
| 2 | **Chương 2:**Trái Đất- hành tinh của hệ Mặt Trời | **Bài 5:**Vị trí, hình dạng ,kích thước Trái đất |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  |
| **Bài 6 :**Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả |  | |  | 1TN | | |  |  | | |  | |  |  | | | 0,25đ  2,5% |
| **Bài 7:** Chuyển động tự quay quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả | 1TN | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | | | 0,25đ  2,5% |
| 3 | **Chương 3:** Cấu tạo của Trái Đất .vỏ Trái Đất | **Bài 9:** Cấu tạo của Trái Đất.các mảng kiến tạo.động đất và núi lửa |  | |  | 2TN | | |  |  | | |  | |  |  | | | 0,5đ  5% |
| **Bài 10:** Quá trình nội sinh và ngoại sinh.các dạng địa hình chính.  khoáng sản |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | | |  |
| 4 | **Chương 4:** Khí hậu và biến đổi khí hậu | **Bài 12:** Lớp vỏ khí.khối khí.khí áp và gió trên Trái Đất |  | | 1TL | 1TN  (7a,7b) | | |  |  | | |  | |  |  | | | 2,5đ  25% |
| **Bài 13:** Thời tiết và khí hậu.các đới khí hậu trên trái đất |  | | 1TL |  | | |  |  | | |  | |  |  | | | 1đ  10% |
| **Bài 14:** Biến đổi khí hậu và ứng phó biến đổi khí hậu |  | |  |  | | | 1/2TL |  | | |  | |  | 1/2TL | | | 2  20% |
| Tổng số câu  Số điểm:  Tỉ lệ% | | | | 2TN, 2TL  3,5  35% | | | 5TN, 1/2TL  2  20% | | | |  | | | 1/2TL  1,5  15% | | | 10  7  70% | | |
| Tổng số câu  Tổng số điểm:  Tổng tỉ lệ% | | | | **4TN, 3TL**  **5**  **50%** | | | **7TN, 1TL**  **3**  **30%** | | | | **1TL**  **2**  **20%** | | | | | | | **16**  **10**  **100%** | |

**b) Bảng đặc tả:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Lịch sử** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thời gian trong lịch sử | Lịch sử là gì | **Hiểu**:Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản. | |  | 1TN | |  | |  | |
| Thời gian trong lịch sử | **Hiểu**: được cách tính thời gian ở Việt Nam. | |  | 1TN | |  | |  | |
| 2 | Thời Nguyên Thủy | Nguồn gốc loài người |  | |  |  | |  | |  | |
| Xã hội nguyên thủy |  | |  |  | |  | |  | |
| Sự chuyển biến xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp | **Biết :** khoảng thiên niên kỉ IV TCN, con người tình cờ phát hiện ra kim loại | | 1TN |  | |  | |  | |
| 3 | Xã hội cổ đại | Ai cập cổ đại | Vận dụng: nêu được sông Nin đem lại lợi ích gì cho Ai Cập cổ đại | | 1TN |  | | 1/2TL | |  | |
| Lưỡng Hà cổ đại | -**Biết :**: được các thành tựu văn hóa tiêu biểu của Lưỡng Hà cổ đại .  -**Hiểu**: Vai trò của hai con sông Lưỡng Hà:Có sông: Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát  đối với Lưỡng Hà cổ đại | | 1TL | 1/2TL | |  | |  | |
| *Số câu/ loại câu* | | | |  | *2TN*  *1TL* | | *2TN*  *1/2TL* | | *1/2TL* | |  |
| *Tỉ lệ %* | | | |  | *15%* | | *10%* | | *5%* | |  |
| **Phân môn địa lí** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Chương 1**:  Bản đồ- phương tiện thể hiện trên bề mặt Trái Đất (6 tiết) | **Bài 1:**Hệ thống kinh vĩ tuyến và toạ độ địa lí | **Biết :** Đặc điểm các đường kinh tuyến và vĩ tuyến trên quả địa cầu.  **Hiểu**: Độ dài của các đường vĩ tuyến. | | 1TN | 1TN | |  | |  | |
| **Bài 2:**Kí hiệu và chú giải |  | |  |  | |  | |  | |
| Bài 3:Tìm đường đi trên bản đồ |  | |  |  | |  | |  | |
| 2  3 | **Chương 2:**  Trái Đất- hành tinh của hệ Mặt Trời  (6 tiết) | **Bài 5:**Vị trí, hình dạng ,kích thước Trái đất |  | |  |  | |  | |  | |
| **Bài 6:** Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả | **-Hiểu:** Tác dụng của lực côriôlít làm lệch hướng các vật thể di chuyển trên bề mặt Trái Đất **ở** hai bán cầu | |  | 1TN | |  | |  | |
| **Bài 7:** Chuyển động tự quay quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả | **-Biết:** Thời gian Trái Đất tự quay quanh 1 vòng quanh trục. | | 1TN |  | |  | |  | |
| Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất .vỏ Trái Đất | **Bài 9:** Cấu tạo của Trái Đất.các mảng kiến tạo.động đất và núi lửa | **-Hiểu:** Sự dịch chuyển các mảng kiến tạo là do quá trình nội sinh  . | |  | 2TN | |  | |  | |
| **Bài 10:** Quá trình nội sinh và ngoại sinh.các dạng địa hình chính.  khoáng sản |  | |  |  | |  | |  | |
| 4 | Chương 4:  Khí hậu và biến đổi khí hậu | **Bài 12:** Lớp vỏ khí.khối khí.khí áp và gió trên Trái Đất | -**Biết:** Vị trí và sự hình thành các khối khí trên Trái Đất ,  **–Hiểu:** Các hiện tượng khí xảy ra ở tầng đối lưu | | 1TL | 1TN | |  | |  | |
| **Bài 13:**Thời tiết và khí hậu.các đới khí hậu trên trái đất | **Biết**: Vị trí, Đặc điểm đới khí hậu nhiệt đới | | 1TL |  | |  | |  | |
| **Bài 14:**Biến đổi khí hậu và ứng phó biến đổi khí hậu | **-Hiểu:** Biến đổi khí hậu là gì?  **-Vận dụng:**  Bản thân em biết cách phòng tránh thiên tai và biến đổi khí hậu | |  | 1/2TL | |  | | 1/2TL | |
| *Số câu/ loại câu* | | | |  | *2TNKQ*  *2TL* | | *5TN*  *1/2 TL* | |  | | *1/2TL* |
| *Tỉ lệ %* | | | |  | *35%* | | *20%* | |  | | *15%* |
| ***Tổng số câu/ loại câu*** | | | |  | ***4TNKQ***  ***3TL*** | | ***7TN***  ***1TL*** | | ***1/2TL*** | | ***1/2TL*** |
| ***Tổng điểm*** | | | |  | ***5*** | | ***3*** | | ***2*** | | |
| ***Tổng tỉ lệ %*** | | | |  | ***50%*** | | ***30%*** | | ***5%*** | | ***15%*** |

**Chuyên môn trường Tổ chuyên môn Giáo viên bộ môn**

**Lê Văn Quốc Trịnh Thị Nàng Hương Lê Văn Quốc**

**ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2024-2025**

**MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6**

**Thời gian: 60 phút**

***Đề gồm 2 trang***

**A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ( 3 điểm).**

**I. TRẮC NGHIỆM (1 điểm).**

***Điền từ còn thiếu vào chỗ trống .(Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm).***

**Câu 1. Bia đá thuộc loại tư liệu ……………………………………………………………**

**Câu 2.** **Ở Việt Nam người ta thường tính thời gian theo cả ………………………………..**

**………………………………………………………………………………………………..**

***Khoanh tròn vào chữ cái đầu của câu mà em cho là đúng.***

**Câu 3**. **Vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN, con người tình cờ phát hiện ra kim loại nào?**

A. đồng đỏ. B. đồng thau. C. sắt. D. nhôm.

**Câu 4.** **Công trình kiến trúc nổi tiếng nào của người Lưỡng Hà được xem là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại?**

A. Cung điện Um-ma. B. Hộp gỗ thành Ua.

C. Cổng thành Ba-bi-lon. D. Vườn treo Ba-bi-lon.

**II. TỰ LUẬN (2 điểm)**

**Câu 5** . (0.5điểm)**.**Theo em sông Nin đem lại lợi ích gì cho Ai Cập cổ đại ?

**Câu 6.** (1,5điểm)Em hãy nêu vai trò của hai con sông: Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát

đối với Lưỡng Hà cổ đại?Nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Lưỡng Hà Cổ đại?

**B.PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (7 điểm)**

**A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)**

***Khoanh tròn vào chữ cái đầu của câu mà em cho là đúng.***

**Câu 1.** **Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường**

A. Vĩ tuyến B.Vĩ tuyến gốc C. Kinh tuyến D. Kinh tuyến gốc

**Câu 2. Các đường vĩ tuyến đều có độ dài bằng nhau là đúng hay sai?**

A. Sai, vì càng gần hai cực độ dài vĩ tuyến càng giảm

B. Đúng.

C. Không xác định được

D. Đúng, trừ một số đường vĩ tuyến đặc biệt

**Câu 3. Theo em, sự di chuyển của các địa mảng là nguyên nhân gây ra loại thiên tai nào sau đây?**

A. Bão, dông lốc. B. Lũ lụt, hạn hán.

C. Núi lửa, động đất. D. Lũ quét, sạt lở đất

**Câu 4. Khi hai mảng tách xa nhau sẽ xảy ra hiện tượng nào sau đây?**

A. Các dãy núi cao, núi lửa và bão hình thành.

B. Động đất, núi lửa và lũ lụt xảy ra nhiều nơi.

C. Bão lũ, mắc ma phun trào diễn ra diện rộng.

D. Mắc ma trào lên và tạo ra các dãy núi ngầm.

**Câu 5. Theo em nhận định nào dưới đây không đúng về lực côriôlít:**

A. Ở bán cầu Bắc, vật thể chuyển động bị lệch về bên phải.

B. Các con sông ở bán cầu Nam thường bị lở ở bờ trái.

C. Lực côriôlit ở bán cầu Nam yếu hơn bán cầu Bắc.

D. Lực côriôlit tác động đến mọi vật thể chuyển động trên Trái Đất.

**Câu 6. Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục của mình trong khoảng thời gian bao lâu?**

A. Một ngày đêm B. Một năm C. Một mùa D. Một tháng

**Câu 7. Hãy ghi chữ Đ vào ô trống trước ý đúng và ghi chữ S vào ô trống trước ý sai:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **7a**.Các hiện tượng khí tượng như mưa, mây, gió,... chỉ xảy ra ở tầng đối lưu vì tầng này có chứa nhiều hơi nước. |
|  | **7b.**Không khí trong tầng bình lưu chỉ chuyển động theo chiều nằm ngang. |

**B. TỰ LUẬN (5 điểm)**

**Câu 8. Khí hậu và biến đổi khí hậu**

**a.** Nguyên nhân nào làm biến đổi khí hậu**?** (0,5điểm)

**b.** Em phải làm gì để phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày nay?(1,5điểm)

**Câu 9.**Trình bày vị trí và đặc điểm của đới khí hậu nhiệt đới?(1điểm)

**Câu 10.** Kể tên và sự hình thành các khối khí trên bề mặt Trái Đất.(2điểm)

**…………………………………Hết…………………………………….**

**ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM**

**Phần lịch sử**

**A. TRẮC NGHIỆM (1 điểm)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Đáp án** | Tư liệu hiện vật. | Cả dương lịch và âm lịch. . | A | D |

**B. TỰ LUẬN (2 điểm)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Nội dung** | **Số điểm** |
| **5** | - **Ai Cập:**  Có sông Nin.  Thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp, thuỷ sản, giao lưu đi lại buôn bán, thúc đẩy văn minh phát triển => Quà tặng của những dòng sông | **0,5đ** |
| **6** | Lưỡng Hà:Có sông: Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát .Vùng đất giữa hai con sông Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát khá bằng phẳng và màu mỡ.Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho trồng trọt, giao thông và buôn bán. | **0.5 đ** |
| **Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Lưỡng Hà Cổ đại( 1 điểm)**  -Chữ viết: Biết viết chữ trên đất sét,luật pháp: Ban hành bộ luật Ha- mu -ra-bi  -Văn học: Bộ sử thi Gin-ga -mét  - Toán học: Giỏi về số học, sử dụng hệ thống đếm lấy số 60 làm cơ sở.  - Kiến trúc và điêu khắc: Sử dụng gạch làm vật liệu xây dựng(Xây dựng thành Ba-bi-lon và vườn treo Ba-bi-lon) | **0,25đ**  **0,25đ**  **0,25đ**  **0,25đ** |

**Phần Địa lí**

**A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b |
| Đáp án | A | A | C | D | C | B | Đ | S |

**B. TỰ LUẬN (5 điểm)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Nội dung** | **Số điểm** |
| **8** | **Khí hậu và biến đổi khí hậu**  **a. Nguyên nhân:** Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do tăng nhanh của khí CO2 | **0,5đ** |
| **b.** Em phải làm gì để phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày nay?( Tuỳ theo ý trả lời HS) | **1,5đ** |
| **9** | **Trình bày vị trí và đặc điểm của đới khí hậu nhiệt đới?**  **-Vị trí:** Nằm giữa hai đường chí tuyến Bắc và Nam.  **-Đặc điểm:**  + Quanh năm nóng, nhiệt độ trung bình năm trên 20oC.  + Lượng mưa trung bình năm từ 1.000 – 2.000 mm.  + Có gió mậu dịch thổi thường xuyên . | **0,5đ**  **0,5đ** |
| **10** | **Kể tên và sự hình thành các khối khí trên bề mặt Trái Đất**  - Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.  - Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.  - Khối khí đại dương hình thành trên các biền và đại dương, có độ ẩm lớn.  - Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô | **0,5đ**  **0,5đ**  **0,5đ**  **0,5đ** |