|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD & ĐT BẢO THẮNG  **TRƯỜNG PTDTBT THCS**  **XÃ THÁI NIÊN** | **MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I**  **Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 7**  **Năm học: 2024- 2025**  *Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)* |
| **\*Phân môn Lịch sử** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **TN**  **KQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** |  | | |
| **1** | **Chủ đề 1. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX** | 1. Nêu được những nét chính sự thịnh vương của Trung Quốc dưới thời Đường. | 1TN |  |  |  |  |  |  |  | 0,25% | | |
| **2** | **Chủ đề 2. Ấn Độ từ thế kỉ từ thế kỉ IV đến giữu thế kỉ XIX** | 1. Nêu được thành tựu, kinh tế, văn hóa Ấn Độ | 1TN |  |  | 1TL |  |  |  |  | 1,25 % | | |
| **3** | **Chủ đề 3. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XV** | - Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến ĐNA từ nửa sau TKX đến nửa đầu TK XVI  - Nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.  - Liên hệ được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI có ảnh hưởng đến hiện nay | 2 TN |  |  |  |  | 1 TL (a) |  | 1TL (b) | 30% | | |
| **4** | **Chủ đề 4.**  1.. Vương quốc Lào. . 2.Vương quốc Campuchia. | - Qúa trình hình thành và phát triển của vương quốc Lào.  - Sự phát triển của vương quốc Cam –pu- chia thời Ăng -co | 2 TN |  |  |  |  |  |  |  | 5% | | |
| ***Tổng*** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Tỉ lệ %** | | | **15%** | | **10%** | | **20%** | | **5%** | | **50** | | |
| **Tỉ lệ chung** | | | **25%** | | | | **25%** | | | | **50** | |

**\*Phân môn Địa lí**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **1** | Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, dân cư xã hội của Châu Á | - Vị trí địa lí  - Đặc điểm tự nhiên.  - Đặc điểm dân cư xã hội. | 2TN |  |  | 1  TL |  |  |  |  | 0,25% |
| **2** | Các khu vực chính trị của Châu Á | - Vị trí địa lí các khu vực của Châu Á.  - Đặc điểm tự nhiên các khu vực hành chính của Châu Á. | 2TN  2TN | ½ TL |  |  |  |  |  | ½  TL | 1,25% |
| **Số câu** | | | **6 câu** | **1/2 câu** |  | **1 câu** |  |  |  | **1/2 câu** | **8 câu** |
| **Tỉ lệ %** | | | **20%** | | **25%** | |  | | **5%** | | **50%** |
| **Tỉ lệ chung** | | | **70%** | | | | **30%** | | | | **100%** |

……..Hết……

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD & ĐT BẢO THẮNG  **TRƯỜNG PTDTBT THCS**  **XÃ THÁI NIÊN** | **BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I**  **Năm học: 2024 - 2025**  **Môn: Lịch sử và Địa lí**  Thời gian: 90 phút *(không kể thời gian giao đề)* |

\***Phân môn Lịch sử**

| **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** |
| 1 | **Chủ đề 1. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX** | 1. Thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX. | **Nhận biết**  - Nêu được những chính sách về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường. | 1TN |  |  |  |
| 2 | **Chủ đề 2. Ấn Độ từ thế kỉ từ thế kỉ IV đến giữu thế kỉ XIX** | 1. Vương triểu Gupta.  2. Vương triều Hồi giáo Delhi.  3. Đế quốc Mogul. | Thông hiểu:  - Giới thiệu được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX  **Vận dụng**  Nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX | **1TN** | 1 TL  ( đề 2) |  |  |
| 3 | **Chủ đề 3. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XV** | 1. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ nửa sau TKX đến nửa đầu TK XVI | **Nhận biết**  Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ X đến nửa đầu thế kỉ XVI  **Vận dụng**  – Nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ X đến nửa đầu thế kỉ XVI  **Vận dụng cao**  – Liên hệ được một số thành tựu tiêu biểu của văn hoá Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ X đến nửa đầu thế kỉ XVI có ảnh hưởng đến hiện nay.. | 2 TN | 1TL | **1( a)** | **1(b)** |
| 4 | **Chủ đề 4.**  1. Vương quốc Lào  2. Vương quốc Campuchia.  . | Qúa trình hình thành và phát triển của vương quốc Lào.  - Sự phát triển của vương quốc Cam – pu- chia thời Ăng - co | **Nhận biết**  - Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hóa của Vương quốc Campuchia.  - Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hóa của Vương quốc Lào.  Vận dụng: Đánh giá được sự phát triển của vương quốc Lào thời Lan Xang. | 2 TN | 1TL  (đê 1) |  |  |
| **Tổng** | | | | **6 TN** | **1 TL** | **1 TL** | **1 TL** |
| **Tỉ lệ** | | | | **15%** | **10%** | **20%** | **5%** |
| **Tỉ lệ chung** | | | | **25%** | | **25%** | |

**\*Phân môn Địa lí**

| **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** |
| 1 | Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, dân cư xã hội của Châu Á | - Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, dân cư -xã hội | Nhận biết  - Xác định được vị trí giới hạn, kích thước châu Á, các đặc điểm chính về tự nhiên, dân cư xã hội  Thông hiểu  - Xác định, phân tích được đặc điểm tự nhiên, dân cư- xã hội | 2TN  2TN | 1TL |  |  |
| 2 | Các khu vực chính trị châu Á | - Vị trí, giới hạn các khu vực của Châu Á.  - Đặc điểm tự nhiên các khu vực của Châu Á. | Nhận biết  - Vị trí, giới hạn  - Đặc điểm nổi bật về tự nhiên  Thông hiểu:  - Trình bày được một hoặc vài đặc điểm về tự nhiên của một khu vực  Vận dụng cao  Trình bày hiểu biết về nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi ( Trung Quốc, Nhật Bản, Xingapo, Hàn Quốc) | 2TN  ½ TL |  |  | ½ TL |
| **Số câu/ loại câu** | | |  | **6 câu TNKQ**  **1/2TL** | **1câu TL** |  | **1/2 TL** |
| ***Tỉ lệ %*** | | |  | ***20%*** | ***25%*** |  | ***5%*** |
| **Tổng hợp chung** | | |  | **35%** | **40%** | ***10%*** | **10%** |

…………Hết…….

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD & ĐT BẢO THẮNG  **TRƯỜNG PTDTBT THCS**  **XÃ THÁI NIÊN** | **ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I**  **Năm học: 2024 - 2025**  **Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 7**  Thời gian: 90 phút *(không kể thời gian giao đề)*  *(Đề thi gồm có 16 câu, 02 trang)* |

**Đề số 1**

**PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)**

**Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng từ câu 1 đến câu 6 (mỗi ý đúng 0,25 điểm )**

**\*Phân môn Lịch sử (1,5 điểm)**

**Câu 1.** Nhà Đường dùng biện pháp nào để tuyển chọn nhân tài ?

A. Các quan đại thần tiến cử người tài cho triều đình

B. Đặt các khóa thi để tuyền chọn người tài.

C. Mở trường học cho con em quan lại.

D. Vua trực tiếp tuyển chọn.

**Câu 2.** Ăng – co Vát nằm ở quốc gia nào?

A. Lào B. Cam –pu-chia C. Việt Nam D. In –đô –nê –xi -a

**Câu 3.** Thạt Luổng là công trình kiến trúc nổi tiếng của nước nào?

A. Mi-an -ma B. Thái Lan C. Lào D. Xin –ga - po

**Câu 4:** Tên Ấn Độ được bắt nguồn từ đâu?

A. Tên một dòng sông.B. Tên một ngọn núi.

C**.** Tên một vị thần. D**.** Tên của người sáng lập nên nhà nước đầu tiên.

**Câu 5.** Nhà thơ nào nổi tiếng nhất ở Ấn Độ thời Mô –gôn ?

A. Ta-go B. TulasidasaC. Ka-li-đa-sa D. Ra-bin-dra-nát

**Câu 6.** Cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của phong kiến Đông Nam Á là?

A. Thế kỉ X B. Thế kỉ XIIC. Thế kỉ XID. Thế kỉ XIII

**\* Phần Địa lí (1,5 điểm)**

**Câu 1.** Diện tích của Châu Á là bao nhiêu ?

A. 44,4 triệu km2 B. 45,4 triệu km2

C. 54 triệu km2 D. 59 triệu km2.

**Câu 2**. Châu Á là một bộ phận của lục địa ?

A. Á-Âu B. Phi C. Mĩ D. Đại Dương

**Câu 3**. Châu Á là nơi ra đời của mấy tôn giáo lớn ?

1. 3 B. 4 C.5 D. 6

**Câu 4.** Châu Á chia làm mấy khu vực hành chính?

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

**Câu 5.** Khu vực nào sau đây của châu Á không tiếp xúc với đại dương ?

A.Trung Á B. Tây Á C. Đông Á D. Nam Á

**Câu 6**. Khu vực nào dưới đây ở châu Á chiếm một nửa trữ lượng dầu mỏ của thế giới ?

A. Bắc Á B. Trung Á C. Đông Á D. Tây Á

**PHẦN II. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)**

**\*Phần Lịch sử (3,5 điểm)**

**Câu 7 (1,0 điểm)** Trình bày kinh tế xã hội vương quốc Lào thời Lan Xang?

**Câu 8 (2,5 điểm)**

**a)** **(2,0 điểm).** Bằng những kiến thức đã học về những thành tựu chủ yếu của văn hóa các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ X đến nửa đầu thế kỉ XVI, em có nhận xét gì kiến trúc điêu khắc thời kì này?

**b)** **(0,5 điểm):**  Theo em, làm thế nào để chúng ta phát huy được giá trị của những công trình kiến trúc, điêu khắc của lịch sử trong xã hội ngày nay ?

**\*Phần Địa lí (3,5 điểm)**

**Câu 7 (1,0 điểm)**

**a,** **(0,5 điểm**):Trình bày hiểu biết của em về phạm vi, vị trí khu vực Đông Nam Á ?

**b,** **(0,5 điểm).** Trình bày hiểu biết của em về nền kinh tế Hàn Quốc?

**Câu 8 (2,5 điểm)**

Trình bày và phân tích tác động của khí hậu đến sự phát triển kinh tế ở Châu Á?

……………….Hết.......…………

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD & ĐT BẢO THẮNG  **TRƯỜNG PTDTBT THCS**  **XÃ THÁI NIÊN** | **ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I**  **Năm học: 2024 - 2025**  **Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 7**  Thời gian: 90 phút *(không kể thời gian giao đề)*  *(Đề thi gồm có 16 câu, 02 trang)* |

**Đề số 2**

**PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)**

**Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng từ câu 1 đến câu 6 (mỗi ý đúng 0,25 điểm )**

**\*Phân môn Lịch sử (1,5 điểm)**

**Câu 1*.*** Con đường tơ lụa có từ nhà?

A. Nhà Đường B. Nhà Thanh C. Nhà Minh D. Nhà Tần

**Câu 2.** Cam-pu- chia có di tích nào?

A.Tử Cấm Thành. B. Thạt Luổng.

C. Ăng- co Vát D. Chùa Vàng

**Câu 3.** Chủ nhân đầu tiên sống trên đất Lào là tộc người nào?

A. Lào Thơng B. Lào Lùm

C. Người Thái D. Người Khơ –me

**Câu 4.** Vương triều nào thống nhất Ấn Độ?

A. Vươngtriều Mô- gôn C. Vương triều Đê- li

B. Vươngtriều Gúp- ta D. Không có vương triều nào thống nhất Ấn Độ

**Câu 5*.*** Chùa vàng là công trình kiến trúc của nước nào?

A. Lào B. Cam- pu- chia

C. Thái Lan D. Ấn Độ

**Câu 6.** Kinh tế chính của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á thời kỳ này?

A. Nông nghiệp B. Công nghiệp

C. Thương nghiệp. D. Thủ công nghiệp

**\* Phần Địa lí (1,5 điểm)**

**Câu 1.** Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây ?

A. Đại Tây Dương B. Bắc Băng Dương

C. Thái Bình Dương D. Ấn Độ Dương

**Câu 2**. Châu Á ngăn cách với châu Âu bởi dãy núi…

A.U-ran B. An-pơ C. Các-Pát D. Cáp-ca

**Câu 3.** Châu Á hiện nay có bao nhiêu quốc gia ?

A. 45 B. 49 C. 50 D. 59

**Câu 4**. Đồng bằng Ấn Hằng thuộc khu vực

A. Bắc Á B. Nam Á B. Tây Á D. Đông Á

**Câu 5**. Khu vực nào sau đây của châu Á không tiếp xúc với Bắc Băng Dương

A. Bắc Á B. Tây Á C. Đông Á D. Trung Á

**Câu 6.** Khu vực nào dưới đây ở Châu Á thường xuyên sảy ra các hoạt động núi lửa, sóng thần, động đất?

1. Tây Á B. Nam Á C. Bắc Á D. Đông Á

**PHẦN II. TỰ LUẬN** **( 7,0 điểm)**

**\* Phần Lịch sử (3,5 điểm)**

**Câu 7 (1,0 điểm)**. Trình bày một số thành tựu tiêu biểu về văn hóa Ấn Độ từ thế kỷ IV đến giữa thế kỷ XIX về tôn giáo và văn học?

**Câu 8 (2,5 điểm)**

**a)** **(2,0 điểm)** Bằng những kiến thức đã học về những thành tựu chủ yếu của văn hóa các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ X đến nửa đầu thế kỉ XVI, em có nhận xét gì chữ viết - văn học thời kì này?

**b)** **(0,5 điểm)**Theo em, làm thế nào để chúng ta phát huy được giá trị về chữ viết - văn học trong xã hội ngày nay?

**\* Phần Địa lí (3,5 điểm)**

**Câu 7 (1,0 điểm)**

**a, (1,0 điểm).** Trình bày hiểu biết của em về phạm vi, vị trí khu vực Bắc Á ?

**b, (0,5 điểm).** Trình bày hiểu biết của em về nền kinh tế Xingapo ?

**Câu 8 (2,5 điểm).** Trình bày đặc điểm khoáng sản ở châu Á và phân tích vai trò khoáng sản đối với sự phát triển kinh tế ở châu lục này?

……………….Hết…………

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNG  **TRƯỜNG PTDTBT THCS**  **XÃ THÁI NIÊN** | **HDC ĐỀ KSCL HỌC KỲ I**  **NĂM HỌC 2024 - 2025**  **MÔN: Lịch sử và Địa lí - Lớp 7**  (*Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)* |

**ĐỀ SỐ 1**

**PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).**

**\*Phân môn Lịch sử (1,5 điểm).** *Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đáp án | B | B | C | A | C | D |

**\* Phân môn Địa lí (1,5 điểm).** *Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đáp án | A | A | B | B | A | D |

**PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)**

**\*Phân môn Lịch sử (3,5 điểm)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Nội dung** | **Điểm** |
| **1** | **BAN**  **VÕ**  **BAN**  **VĂN**  **ĐẠO**  **GIÁP**  **XÃ**   * Sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và chăn nuôi gia súc khá phát triển * Việc khai thác các sản vật quý được chú trọng. Trao đổi, buôn bán vượt ra ngoài biên giới * Cuộc sống của cư dân thanh bình, sung túc | 0,5  0,25  0,5 |
| **2** | a. **Kiến trúc, điêu khắc:**  - Kiến trúc mang đậm tính tôn giáo đó là kiến trúc chùa tháp.  - Nhiều công trình kiến trúc - điêu khắc như đền, chùa, tháp kì vĩ được xây dựng: Khu đền Ăng-co (Cam-pu-chia), chùa Vàng (Mi-an-ma)  - Nghệ thuật kiến trúc giai đoạn này phát triển rực rỡ với nhiều công trình lớn và được bảo tồn đến tận ngày nay.  b. HS có thể trả lơì theo nhiều cách nhưng vẫn tập chung nêu được các ý sau:  - Quảng bá để mọi người đến các di tích lịch sử, Không phá hoại di tích lịch sử  - Tuyên truyền để mọi người cùng có ý thức bảo vệ, tích cực học tập, rèn luyện | 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 |

\* Phân môn Địa lí (3,5 điểm)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Câu | Đáp án | Điểm |
| 7  (1,0 điểm) | a) Trình bày hiểu biết của em về phạm vi, vị trí khu vực Đông Nam Á ?  Khu vực Đông Nam Á rộng khoảng 4,5 triệu km2, Tiếp giáp với Đông Á, Nam Á, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.  b) Trình bày hiểu biết của em về nền kinh tế Hàn Quốc:  Kinh tế Hàn Quốc là mội nền kinh tế thị truờng tư bản chủ nghĩa phát triển với công nghệ cùng mức độ công nghiệp hoá cao.  Hàn Quốc có ngành công nghiệp giải trí và ngành du lịch rất phát triển, có sức ảnh hưởng và truyền bá đi khắp thế giới | 0,5  0,5 |
| 8  (2,5 điểm) | Trình bày và phân tích tác động của khí hậu đến sự phát triển kinh tế ở Châu Á   * Khí hậu châu Á phân háo đa dạng theo nhiều đới. Mỗi đới khí hậu có sựu khác biệt lớn về chế độ nhiệt, gió và mưa. * Khí hậu gió mùa ở Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á mùa đông lạnh khô, ít mưa. Mùa hạ nóng , ẩm, mưa nhiều. * Khí hậu lục địa ở Tây Á mùa đông lạnh khô, hạ khô nóng, lượng mưa thấp.   Phân tích ảnh hưởng của khí hậu   * Sản phẩm nông nghiệp đa dạng, nhiều hình thức du lịch. * Có nhiều thiên tai và chịu tác động của biến đổi khí hậu nên cần có các biện pháp phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. | 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 |

………….Hết………………

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNG  TRƯỜNG PTDTBT THCS  XÃ THÁI NIÊN | HDC ĐỀ KSCL HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2024 - 2025  MÔN: Lịch sử và Địa lí - Lớp 7  *(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)* |

ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).

\*Phân môn Lịch sử *(1,5 điểm).* Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đáp án | A | C | A | B | C | A |

\* Phân môn Địa lí *(1,5 điểm).* Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Đáp án | A | A | B | B | A | D |

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

\*Phân môn Lịch sử (3,5 điểm)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Câu | Nội dung | Điểm |
| 1 | - Tôn giáo : Đạo Bà La Môn, đạo Phật, Hin-du giáo  **BAN**  **VÕ**  **BAN**  **VĂN**  **ĐẠO**  **GIÁP**  **XÃ**  - Chữ viết: Chữ Phạn (nguồn gốc của chữ Hinđu phổ biến hiện nay của Ấn Độ)  - Văn học: Văn học Ấn Độ hết sức phong phú, đa dạng.` | 0,5  0,5 |
| 2 | - Chữ viết: Chịu ảnh hưởng của chữ Phạn và chữ Hán nôm. Nhiều nước ở Đông Nam Á đã sáng tạo ra chữ viết riêng của mình (chữ Thái, chữ Lào, chữ Nôm,...)  - Văn học viết xuất hiện và phát triển nhanh với nhiều tác phẩm nổi tiếng. Ở In – đô –nê- xi –a có những tác phẩm nổi tiếng. Trường ca Ne –ga- rắc-Re-ta-ga –ma.ở Ma- lai- xi –a tác phẩm khuyết danh truyện sử Mã Lai  - Văn học chịu ảnh hưởng của văn học Ấn Độ và văn học Trung Quốc.  b. HS có thể trả lơì theo nhiều cách nhưng vẫn tập chung nêu được các ý sau:  - Tích cực học tập nghiên cứu, rèn luyện, tìm hiểu, đọc các tác phẩm văn học, tác giả nổi tiếng làm giàu vốn sống, giới thiệu những tác phẩm này cho mọi người cùng đọc.  - Tuyên truyền để mọi người cùng biết hiểu về lịch sử thế giới cũng như lich sử dân tộc | 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 |

\* Phân môn Địa lí (3,5 điểm)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Câu | Đáp án | Điểm |
| 7  (1,0 điểm) | a) Hiểu biết của em về phạm vi, vị trí khu vực Bắc Á  Bao gồm toàn bộ vùng Xibia của Nga, tiếp giáp với châu Âu, Đông Á, Trung Á, Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương.  b)  - Nền kinh tế Xin-ga-po lớn thứ 4 ở khu vực Đông Nam Á, lần lượt xếp hạng 14 châu Á  Cả thế giới biết đến Xin-ga-po như một trung tâm luân chuyển hàng hoá, trung tâm tài chính, giáo dục và y tế uy tín, chất lượng  Lao động chất lượng cao, môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn, tự do và kết nối | 0,5  0,5 |
| 8  (2,5điểm) | Châu Á có nguồn khoáng sản phong phú và trữ lượng lớn:   * Có khoáng sản quan trọng nhất là : Dầu mỏ, than đá, sắt, Crôm, đồng, chì, thiếc…. * Khoáng sản phân bố rộng khắp châu lục.   Phân tích vai trò của khoáng sản   * Cung cấp nguyên liệu cho các ngành khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản * Cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản xuất công nghiệp như sản xuất ô tô, luyện kim… * Trong quá trình sản xuất cần sửu dụng tiết kiệm hiệu quả, hạn chế tàn phá môi trường. | 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Duyệt nhà trường | Duyệt tổ chuyên môn | Giáo viên ra đề  Nguyễn Bá Việt  Tải Thị Hồng Lân |