**MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021**

**Môn: ĐỊA - LỚP 7**

*(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề**  **Nội dung** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng**  | **Tổng** **điểm** |
| **Thấp**  | **Cao**  |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |
| **Nội dung 3: CHÂU MĨ.** | - Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Mĩ trên bản đồ. - Trình bày được những đặc điểm khái quát về lãnh thổ, dân cư, chủng tộc của châu Mĩ.- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của Bắc Mĩ.- Trình bày được đặc điểm các sông và hồ lớn của Bắc Mĩ.- Trình bày được Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA): các thành viên, mục đích, vai trò của Hoa Kì.- Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của khu vực Trung và Nam Mĩ.- Trình bày một số đặc điểm của dân cư Bắc Mĩ.- Trình bày một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng ti.- Trình bày một số đặc điểm về dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ. | - Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) đặc điểm khí hậu Bắc Mĩ.- Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm về kinh tế của Bắc Mĩ.- Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm khí hậu và thiên nhiên của Trung và Nam Mĩ.- Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm về kinh tế của Trung và Nam Mĩ. | - Phân tích lát cắt địa hình Bắc Mĩ để nhận biết và trình bày sự phân hóa địa hình theo hướng Đông - Tây của Bắc Mĩ.- Phân tích sự phân hóa của môi trường tự nhiên theo độ cao và theo hướng sườn ở dãy An-đét.- So sánh sự phân hóa địa hình của Bắc Mĩ với Nam Mĩ. |  Hiểu được vấn đề khai thác vùng A-ma-dôn và những vấn đề về môi trường cần quan tâm. Những tác động từ thực trạng của vấn đề khai thác vùng A-ma-dôn hiện nay với toàn cầu. |  |
| Số câu:Số điểm: | 113,63 |  | 30.99 |  |  | 12.0 |  | 11,0 | 167,62 |
| **Nội dung 4: CHÂU NAM CỰC.** |  Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của châu Nam Cực. |  Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. |  |  |  |
| Số câu:Số điểm: | 10,33 |  |  | 12.0 |  |  |  |  | 22,33 |
| Tổng số câu:Tổng số điểm: | 124,0 |  | 31,0 | 12.0 |  | 12.0 |  | 11,0 | 1810,0 |