|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU  **TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY** | **ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT**  **HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018**  **MÔN: ĐỊA LÍ 6** |

**Câu 1. (4,5 điểm)**

a, Thế nào là kinh tuyến, vĩ tuyến?

b, Trình bày các quy ước về kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây; vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam.

**Câu 2. (2,0 điểm)**

Vẽ và ghi chú thích 8 hướng chính trên bản đồ.

**Câu 3. (3,5 điểm)**

a, Em hãy trình bày cách viết tọa độ địa lí của một điểm.

b, Dựa vào sơ đồ sau: Xác định tọa độ địa lí điểm A,B,C

200

100

00

100

200

200

B

100

00

C

100

200

*....................Hết.....................*

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU  **TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY** | **ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT**  **HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018**  **MÔN: ĐỊA LÍ 6** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | ý | Nội dung | Điểm |
| 1  (4.5 điểm) | a | - Kinh tuyến là đường nối từ 2 điểm cực B và cực N trên bề mặt quả địa cầu.  - Vĩ tuyến là những vòng tròn trên bề mặt địa cầu vuông góc với các đường kinh tuyến và có độ dài nhỏ dần từ xích đạo về 2 cực. | 1.0  1.0 |
| b | Quy ước:  + Kinh tuyến gốc: kinh tuyến 00, đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (Anh)  + Vĩ tuyến gốc: Vĩ tuyến 00 ( đường xích đạo)  + Kinh tuyến Đông: Những kinh tuyến nằm phía bên phải kinh tuyến gốc  + Kinh tuyến Tây: Những kinh tuyến nằm phía bên trái kinh tuyến gốc  + Vĩ tuyến Bắc: những vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực Bắc  + Vĩ tuyến Nam: những vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực Nam | 0,5đ  0,5đ  0,5đ  0,5đ  0,25đ  0,25đ |
| 2  (2.0 điểm) |  | - Vẽ đúng c¸c phương hướng.  B  TB  ĐB      Đ  T      ĐN  TNB  N | sai mçi h­íng trõ 0,25 điểm |
| 3  (3.5 điểm) | a | - Cách viết tọa độ: Kinh độ  Vĩ độ | 0,5 đ |
| b | Tọa độ các điểm:  10o T  10oĐ 50Đ  C  B  A  10oB 20OB 100N | Mỗi tọa độ 1.0 đ |
| Tổng | | | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |