**Ngày dạy:** **Từ ngày 15/03🡪 20/03/2021**

***Tuần: 26***

***Tiết 26***

|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG THCS PHÚ LỢI** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**ĐỀ KIỂM GIỮA HỌC KÌ II– NĂM HỌC 2020 - 2021**

**MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI 6**

Thời gian làm bài: 45 phút *(không kể thời gian phát đề)*

**Câu 1: (3,0 điểm)**

 Khí quyển là lớp không khí bao quang Trái Đất. Nó rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của sinh vật trên Trái Đất, đồng thời là lớp vỏ bảo vệ Trái Đất. Dựa vào trang 22 tập bản đồ địa lý 6 và kiến thức đã học, em hãy cho biết:

1. Khí quyển gồm những tầng nào?
2. Xác định giới hạn của tầng đối lưu. Nêu các hiện tượng thời tiết chủ yếu xảy ra ở tầng đối lưu.

**Câu 2: (2,0 điểm) Dựa vào Tập bản đồ địa lí 6, trang 22 và kiến thức đã học, em hãy cho biết:**

1. Lớp ôdôn thuộc tầng nào của khí quyển? Xác định giới hạn của tầng đó.
2. Nêu vai trò lớp ôdôn.

**Câu 3: (2,0 điểm)**

 Địa hình bề mặt Trái Đất rất đa dạng. Có những dãy núi cao hùng vĩ, các cao nguyên và những đồng bằng rộng lớn. Ngoài ra còn có nhiều dạng địa hình khác như đồ, hoang mạc, bồn địa, thung lũng… Dựa vào bản đồ hình thể việt Nam **(Tập bản đồ địa lí 6 trang 14 và 15)** em hãy kể tên một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng ở nước ta.

**Câu 4: (2,0 điểm)** **Dựa vào Tập bản đồ địa lí 6, trang 23 và kiến thức đã học, em hãy cho biết:**

**a)** Khí áp là gì ?

**b)** Vì sao có gió và cho biết tên các loại gió chính trên Trái Đất?

**Câu 5: (1,0 điểm)**

 Các nhà khoa học đã xác định được thành phần của không khí bao gồm: Khí Nitơ (78%), Khí Ôxi (21%), hơi nước và các khí khác (1%).

 **Hãy dùng compa vẽ hình tròn và thể hiện các thành phần của không khí vào hình tròn vừa vẽ.**

 **-------------- HẾT -------------**

* **Lưu ý: Học sinh được sử dụng tập bản đồ địa lí 6 để làm bài.**

|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG THCS PHÚ LỢI** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**ĐÁP ÁN KIỂM GIỮA HỌC KÌ II– NĂM HỌC 2020 - 2021**

**MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI 6**

**Câu 1: (3,0 điểm)**

1. Khí quyển gồm có những tầng sau: Tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển.
2. - Giới hạn của tầng đối lưu là từ mặt đất lên tới độ cao khoảng 16 km.

 - Các hiện tượng thời tiết chủ yếu xảy ra ở tầng đối lưu: mưa, bão, sấm chớp, gió…

**Câu 2: (2,0 điểm)**

1. - Lớp ôdôn thuộc tầng bình lưu.

 - Giới hạn của tầng bình lưu là khoảng từ 16 km lên tới khoảng 80 km.

1. - Vai trò lớp ôdôn: Ngăn cản những tia bức xạ có hại cho sinh vật và con người.

**Câu 3: (2,0 điểm)**

- Dãy núi: Trường sơn, Hoàng Liên Sơn…

- Cao Nguyên: CN KonTum, CN Đăk Lăk, CN Mơ Nông…

- Đồng bằng: ĐB Bắc Bộ, ĐB Nam Bộ…

**Câu 4: (2,0 điểm)**

 **a)** Khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất.

 **b)** Gió là sự chuyển động của không khí từ khu vực có khí áp cao về khu vực có khí áp thấp.

- Gió Đông cực, Gió Tây ôn đới, Tín phong.

**Câu 5: (1,0 điểm)**

***Lưu ý: Đáp án không nhất thiết phải đúng theo từng câu từng chữ, tùy theo cách hiểu của HS miễn là đảm bảo về nội dung.***

**-------------- HẾT ------------**

|  |  |
| --- | --- |
| **PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8****TỔ BỘ MÔN ĐỊA LÍ** | **MA TRẬN ĐỀ KIỂM GIỮA HỌC KÌ II– NĂM HỌC 2020 - 2021MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI: 6***Thời gian làm bài: 45 phút* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC** | **ĐƠN VỊ KIẾN THỨC** | **CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC** | **Tổng số câu** | **Tổng thời gian** | **Tỷ lệ %** |
| **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dung** | **Vận dụng cao** |
| **TL** | **Thời gian** | **TL** | **Thời gian** | **TL** | **Thời gian** | **TL** | **Thời gian** |  |
| 1 | Địa hình bề mặt Trái Đất. | Địa hình núi, cao nguyên, đồng bằng. |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  | 1 | 10 | 20 |
| 2 | Lớp vỏ khí. | Thành phần của không khíCác tầng của lớp vỏ khí | 1 | 7 | 1 | 8 |  |  | 1 | 10 | 3 | 25 | 60 |
| 3 | Khí áp và gió | Hiểu thế nào là khí áp, gió và các hoàn lưu khí quyển | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 |  |  |  |  | 1 | 10 | 20 |
| **Tổng** |  | 1,5 | 12 | 1,5 | 13 | 1 | 10 | 1 | 10 | **5** | **45** |  |
| **Tỉ lệ (%)** |  | **40** | **30** | **20** | **10** |  |  | **100** |
| **Tổng điểm** |  | **4,0** |  | **3,0** |  | **2,0** |  | **1,0** |  |  |  |  |