|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN NAM SÁCH  TRƯỜNG THCS THÁI TÂN | **MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023-2024**  MÔN: ĐỊA LÍ 9**,** Thời gian làm bài 45 phút |

**Ma trận đề kiểm tra:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề/ Mức độ nhận thức** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** |
| Địa lí dân cư | - Nêu được một số đặc điểm về dân tộc  *1câu TN= 0,25 đ*  - Biết được sức ép dân số tới vấn đề giải quyết việc làm.  *1 câu TN = 0,25 đ*  - Nhận biết quá trình đô thị hóa ở nước ta  *1câu TN= 0,25 đ* | - Trình bày được một số đặc điểm dân số nước ta.  *1câu TN= 0,25 đ* | Phân tích bảng số liệu về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị nước ta |
| Địa lí kinh tế | - Thấy được chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nét đặc trưng của công cuộc đổi mới.  *1câu TN= 0,25 đ*  - Biết được sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm.  *2câu TN= 0,5 đ*  Biết cơ cấu và vai trò cuả ngành dịch vụ.  *1câu TN= 0,25 đ*  - Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ nói chung  *2câu TN= 0,5 đ* | - Trình bày được nững thành tựu và thách thức của nền kinh tế  *1 câu TL=1,0*  - Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp.  *3câu TN= 0,75 đ*  - trình bày được thực trạng và phân bố của ngành lâm nghiệp.  *1câu TN= 0,25 đ*  - Trình bày được sự phát triển và phân bố của ngành thủy sản.  *1câu TN= 0,25 đ* | - Vẽ biểu đồ về sản lượng thủy sản |
| **TSĐ 10** | **2 điểm**  **= 20 % TSĐ** | **3 điểm**  **= 30 % TSĐ** | **5 điểm**  **= 50 % TSĐ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **UBND HUYỆN NAM SÁCH**  **TRƯỜNG THCS THÁI TÂN** | **ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023-2024**  **MÔN: ĐỊA LÍ 9, Thời gian làm bài 45 phút** |

**Đề 1:**

***Hãy khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúngnhất***

**Câu 1**. Trong tổng số dân, năm 2019 dân tộc Kinh chiếm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 85% | B.85,3% | C. 86 % | D. 86,3% |

**Câu 2.** Đặc điểm nào đúng với nguồn lao động nước ta?

|  |  |
| --- | --- |
| A.Dồi dào, tăng nhanh .  B. Tăng chậm . | C. Hầu như không tăng .  D. Dồi dào, tăng chậm. |

**Câu 3. Nhóm cây nào sau đây chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu diện tích trồng trọt ở nước ta hiện nay?**

A. Cây lương thực. B. Cây ăn quả.

C. Cây công nghiệp lâu năm. D. Cây công nghiệp hàng năm.

**Câu 4. Những thành phố nào sau đây là những trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta?**

A. Hải Phòng và Vinh. B. Huế và Đà Nẵng.

C. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. D. Cần Thơ và Đà Nẵng.

**Câu 5. Loại hình vận tải chiếm tỉ trọng lớn nhất về khối lượng vận chuyển hàng hóa ở nước ta là**

A. Đường sắt. B. Đường bộ . C. Đường sông. D. Đường biển.

**Câu 6. Các nhà máy nhiệt điện ở nước ta được phân bố ở những nơi**

1. có nhiều tài nguyên khoáng sản. **B.** có nhiều tài nguyên khoáng sản than. C. có nhiều tài nguyên khoáng sản dầu khí.D.có nhiều tài nguyên khoáng sản than và dầu khí.

**Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước ta?**

A. Tỉ lệ dân đô thị có xu hướng tăng. C. Trình độ đô thị hóa thấp.

B. Phần lớn các đô thị thuộc loại vừa và nhỏ. D. Phân bố đô thị đồng đều cả nước.

**Câu 8. Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở các đồng bằng lớn của nước ta là do**

A. nguồn thức ăn phong phú, thị trường tiêu thụ lớn.

B. dịch vụ thú y đảm bảo, nguồn thức ăn phong phú.

C. thị trường tiêu thụ lớn, lao động có kinh nghiệm.

D. lao động có kinh nghiệm, dịch vụ thú y đảm bảo.

**Câu 9. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ?**

A. Vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú.

B. Nền kinh tế phát triển năng động.

C. Giao thông vận tải phát triển.

D. Sự phân bố dân cư và phát triển kinh tế.

**Câu 10. Yếu tố nào sau đây không phải là lợi thế để phát triển giao thông đường biển nước ta?**

A. Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế. B. Đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh.

C. Các dòng biển hoạt động theo mùa. D. Có nhiều đảo, quần đảo ở ven bờ.

**Câu 11: Sức ép của dân số tới vấn đề việc làm**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. A. thất nghiệp ở thành thị.   C. thất nghiệp ở thành thị, đủ việc làm ở nông thôn. | B.thiếu việc làm ở nông thôn.  D.thất nghiệp ở thành thị,thiếu việc làm ở nông thôn. |

**Câu 12. Ý nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta hiện nay?**

A. Đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

B.Tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành trong GDP diễn ra rất nhanh.

C. Tỉ trọng của khu vực nông – lâm – ngư nghiệp tăng qua các năm.

D. Tỉ trọng của khu vực công nghiệp và xây dựng giảm qua các năm.

**Câu 13: ý nào sau đây không đúng về ngành thủy sản nước ta?**

1. Xuất khẩu thủy sản phát triển vượt bậc.
2. Sản lượng thủy sản khai thác gần đây có tốc độ tăng khá nhanh.
3. Nuôi trồng thủy sản gần đây phát triển nhanh.
4. Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng gần đây tăng nhanh.

**Câu 14: Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản được phát triển gắn với**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. A.vùng nguyên liệu. B.vùng rừng phòng hộ. | C.vùng tiêu thụ.D.vùng rừng nguyên sinh. |

**Câu 15: Hiện nay trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở nước ta, ngành chiếm tỉ trọng cao nhất là**

|  |  |
| --- | --- |
| A.công nghiệp dệt may.  C. công nghiệp khai thác nhiên liệu. | B.công nghiệp sản xuất điện.  D.công nghiệp chế biến lương thực ,thực phẩm |

**Câu 16: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp *không* phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây?**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. A. Đất C. Khoáng sản. | B. Khí hậu. D. Nước và sinh vật. |

**Phần II: TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)**

**Câu 1: (1 điểm)**Nêu những thành tựu trong quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta**?**

**Câu 2 *(2 điểm)*** Cho bảng số liệu sau: Số dân thành thị nước ta giai đoạn 1990-2010

*(Đơn vị: triệu người)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm | *1990* | *1990* | *2000* | *2005* | *2007* | *1010* |
| Số dân TT | 12,9 | 14,9 | 18,7 | 22,3 | 23,7 | 26,5 |

Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy nhận xét về số dân thành thị ở nước ta?

**Câu 3: (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:**

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA NĂM 1990 VÀ 2010

(Đơn vị: Nghìn tấn)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Năm | Sản lượng thủy sản | | |
| Tổng số | Khai thác | Nuôi trồng |
| 1990 | 890,6 | 728,5 | 162,1 |
| 2010 | 5142,7 | 2414,4 | 2728,3 |

1. Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở nước ta năm 1990 và 2010.
2. Nhận xét.

-----------------------------HẾT---------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **UBND HUYỆN NAM SÁCH**  **TRƯỜNG THCS THÁI TÂN** | **ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023-2024**  **MÔN: ĐỊA LÍ 9, Thời gian làm bài 45 phút** |

**Đề 2: *Hãy khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúngnhất***

**Câu 1**: **Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm của dân tộc Việt (Kinh)**

1. chiếm 85,3% dân số cả nước.
2. có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước.
3. phân bố chủ yếu ở trung du và miền núi.
4. phân bố khắp cả nước nhưng tập trung hơn ở đồng bằng.

**Câu 2. Nước ta có nguồn lao động dồi dào là do**

A. thu hút được nhiều lao động nước ngoài. B. dân số nước ta đông, tăng nhanh.

C. nước ta có nhiều thành phần dân tộc. D. nước ta là nước nông nghiệp.

**Câu 3. Nhóm cây nào sau đây có tỉ trọng tăng mạnh trong cơ cấu diện tích trồng trọt ở nước ta hiện nay?**

A. Cây lương thực. B. Cây ăn quả. C. Cây công nghiệp . D. Cây rau đậu và cây khác.

**Câu 4. Hiện nay nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực nào?**

A. Châu Á- Thái Bình Dương B. Bắc Mĩ C. Châu Âu D. Châu Phi

**Câu 5. Loại hình vận tải có tỉ trọng tăng nhanh nhất về khối lượng vận chuyển hàng hóa ở nước ta là**

A. Đường sắt. B. Đường bộ . C. Đường hàng không. D. Đường biển.

**Câu 6. Các nhà máy thủy điện ở nước ta được phân bố ở những nơi**

1. có nhiều tài nguyên khoáng sản. B.vùng đồi núi có nhiều sông lớn.

C. vùng đồng bằng có nhiều sông lớn. D.có nhiều tài nguyên khoáng sản than và dầu khí.

**Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng về đô thị hóa ở nước ta?**

A. Tỉ lệ dân đô thị có xu hướng giảm. B.Trình độ đô thị hóa thấp.

C. Trình độ đô thị hóa rất cao. D.Các đô thị thuộc loại lớn.

**Câu 8.Vì sao lợn được nuôi nhiều ở Đồng bằng sông Hồng**

A. nguồn thức ăn phong phú, thị trường tiêu thụ lớn.

B. dịch vụ thú y đảm bảo, nguồn thức ăn phong phú.

C. thị trường tiêu thụ lớn, lao động có kinh nghiệm.

D. lao động có kinh nghiệm, dịch vụ thú y đảm bảo.

**Câu 9.** Ở nước ta có thể trồng từ 2 đến 3 vụ lúa một năm là do khí hậu:

|  |  |
| --- | --- |
| A. Có nguồn nhiệt ẩm phong phú. B. Phân hóa theo mùa. | C. Phân hóa theo Bắc – Nam. D. Phân hóa theo độ cao. |

**Câu 10. Những yếu tố nào sau đây là lợi thế để phát triển giao thông đường biển nước ta?**

A. Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế.

B. Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế, đường bờ biển dài.

C. Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế, đường bờ biển dài, nhiều đảo,quần đảo.

D. Các dòng biển hoạt động theo mùa, Có nhiều đảo, quần đảo ở ven bờ.

**Câu 11: Sức ép của dân số tới vấn đề việc làm**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. A. thất nghiệp ở thành thị.   C. thất nghiệp ở thành thị, đủ việc làm ở nông thôn. | B. thiếu việc làm ở nông thôn.  D.thất nghiệp ở thành thị,thiếu việc làm ở nông thôn. |

**Câu 12. Ý nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta hiện nay?**

A. Đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

B.Tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành trong GDP diễn ra rất nhanh.

C. Tỉ trọng của khu vực nông – lâm – ngư nghiệp tăng qua các năm.

D. Tỉ trọng của khu vực công nghiệp và xây dựng giảm qua các năm.

**Câu 13: ý nào sau đây đúng về ngành thủy sản nước ta?**

1. Xuất khẩu thủy sản đứng đầu thế giới.
2. Sản lượng thủy sản khai thác có tốc độ tăng mạnh
3. Sản lượng nuôi trồng thấp có xu hướng giảm.
4. Sản lượng thủy sản nuôi trồng có tốc độ tăng nhanh .

**Câu 14: Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản được phát triển gắn với**

|  |  |
| --- | --- |
| A.vùng rừng phòng hộ.  C.vùng rừng già. | B.vùng rừng sản xuất.  D.vùng rừng nguyên sinh. |

**Câu 15: Ngành công nghiệp công nghiệp dệt may nước ta phát triển dựa trên**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. tài nguyên phong phú, đa dạng.   C.đầu tư nước ngoài lớn | 1. nguyên liệu dồi dào.   D.nguồn lao động dồi dào. |

**Câu 16: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp phụ thuộc vào những nhân tố tự nhiên nào sau đây?**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. A.Đất, khí hậu, nước   C.Khoáng sản, nước, khí hậu. | B.Khí hậu, nước, sinh vật  D. Nước, sinh vật, đất, khí hậu. |

**Phần II: TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)**

**Câu 1: (1 điểm)** Nêu những thách thức của nền kinh tế nước ta trong quá trình đổi mới**?**

**Câu 2 *(2 điểm)*** Cho bảng số liệu sau: Số dân thành thị nước ta giai đoạn 1990-2010

*(Đơn vị: triệu người)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm | *1990* | *1990* | *2000* | *2005* | *2007* | *1010* |
| Số dân TT | 12,9 | 14,9 | 18,7 | 22,3 | 23,7 | 26,5 |

Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy nhận xét về số dân thành thị ở nước ta?

**Câu 3: (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:**

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA NĂM 1990 VÀ 2010

(Đơn vị: Nghìn tấn)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Năm | Sản lượng thủy sản | | |
| Tổng số | Khai thác | Nuôi trồng |
| 1990 | 890,6 | 728,5 | 162,1 |
| 2010 | 5142,7 | 2414,4 | 2728,3 |

1. Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở nước ta năm 1990 và 2010.
2. Nhận xét.

-----------------------------HẾT---------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **UBND HUYỆN NAM SÁCH**  **TRƯỜNG THCS THÁI TÂN** | **HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA**  **GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023-2024**  **MÔN: ĐỊA LÍ 9, Thời gian làm bài 45 phút** |

***PHẦN I: TRẮC NGHIỆM(4,O ĐIỂM)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Câu*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** | ***14*** | ***15*** | ***16*** |
| ***Đ.án1*** | ***B*** | ***A*** | ***A*** | ***C*** | ***B*** | ***D*** | ***D*** | ***A*** | ***D*** | ***C*** | ***D*** | ***A*** | ***B*** | ***A*** | ***D*** | ***C*** |
| ***Đ.án2*** | ***C*** | ***B*** | ***C*** | ***B*** | ***C*** | ***B*** | ***B*** | ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***A*** | ***D*** | ***B*** | ***D*** | ***D*** |

***PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)***

***Câu 1(1 điểm)- Đề 1***

***Những thành tựu: mỗi ý 0,25 đ***

* Kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc
* Cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa.
* Nước ta đang hội nhập vào nền KT thế giới và khu vực.
* Phát triển nền sx hướng ra Xk thu hút đầu tư nước ngoài***.***

***Câu 1 (1 điểm)- Đề 2:***

***Những thách thức: mỗi ý 0,25 đ***

* Nhiều tỉnh, huyện còn nhiều xã nghèo, khó khăn
* Khai thác tài nguyên quá mức, ô nhiễm môi trường
* Còn nhiều vấn đê như việc làm, y tế, giáo dục,… chưa đáp ứng nhu cầu xã hội.
* Thị trường quốc tấ có nhiều biến động.

***Câu 2: ( 2điểm):***

* Số dân thành thị tăng liên tục với tốc độ khá nhanh từ 12,9 tr ng(1990) lên 26,5 tr ng năm 2010 tăng 13,6 tr người, tăng gấp 2,05 lần ( thiếu dc trừ ½ số điểm)

***Câu 3 (3 điểm)***

* vẽ biểu đồ đúng, đẹp :2 đ
* nhận xét 1đ + khai thác giảm , nuôi trồng tăng (dc)