|  |  |
| --- | --- |
| 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 7** |

**Câu 1** *(5.0 điểm)*

Trình bày đặc điểm khí hậu của 3 môi trường ở đới nóng: Xích đạo ẩm, nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa.

**Câu 2** *( 4.0 điểm)*

Dựa và bảng số liệu dưới đây:

Bảng thể hiện tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Năm | Dân số (triệu người) | Diện tích rừng (triệu ha) |
| 1980 | 360 | 240,2 |
| 1990 | 442 | 208,6 |

a. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện mối tương quan giữa dân số với diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á.

b. Nhận xét mối tương quan giữa dân số với diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á.

**Câu 3** *(1.0 điểm)*

Tại sao môi trường đới nóng rất thuận lợi cho nông nghiệp phát triển mà nhiều quốc gia ở đới nóng còn nghèo và thiếu lương thực?

**..............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 7** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **Ý** | **Đáp án** | **Điểm** |
| **Câu 1**  (5,0 điểm) |  | **- Xích đạo ẩm**  + Nóng quanh năm, nhiệt độ > 200C, biên độ nhiệt nhỏ.  + Mưa nhiều quanh năm, lượng mưa trung bình năm từ 1500- 2500mm.  + Độ ẩm cao >80%  **- Nhiệt đới:**  + Nóng quanh năm (nhiệt độ trên 200C) và có 2 thời kì nhiệt độ tăng cao trong năm.  + Có một thời kì khô hạn. Càng gần chí tuyến biên độ nhiệt càng lớn, thời kì khô hạn càng kéo dài từ 3 đến 9 tháng.  + Lượng mưa từ 500 -> 1.500mm, tập trung theo mùa, giảm dần về phía hai chí tuyến**.**  **- Nhiệt đới gió mùa**:  + Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió  \* NhiÖt ®é: TB n¨m > 20 0 C, Biªn ®é nhiÖt TB :80 C (thay ®æi tuú theo vÞ trÝ gÇn hay xa biÓn)  \* Lượng mưa TB năm: > 1000mm, mùa khô ngắn, có lượng mưa nhỏ.  - Thời tiết diễn biến thất thường, hay gây thiên tai lũ lụt hạn hán. | 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 |
| **Câu 2**  (4.0 điểm) | a  b | - Vẽ đúng tỉ lệ, thẩm mĩ, ghi chú thích, tên biểu đồ.  - Nhận xét ở mức độ đơn giản mối tương quan giữa dân số với diện tích rừng | 2,0  2,0 |
| **Câu 3**  (1.0 điểm) |  | - Vì ở đới nóng dân số rất đông chiếm gần 1 nửa dân số thế giới. | 1,0 |
| **Tổng** | | | **10** |