|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRƯỜNG TIỂU HỌC NƠ TRANG LƠNG**  Họ và tên: ……………………………  Lớp 5… | **KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II**  **LỚP 5**  NĂM HỌC: 2021-2022  Môn: **Lịch sử- Địa lí**  Thời gian: 40phút | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Điểm bằng số** | **Điểm bằng chữ** | **Nhận xét của giáo viên** | | |  | |

1. **LỊCH SỬ( 5 điểm):**
2. **PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)**

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 3)

**Câu 1** (M1) **(1 điểm):** Hiệp định Giơ- ne- vơ được kí vào ngày, tháng, năm nào?

A. 2/9/1945

B. 21 /7/1954

C. 30/12/1972

D. 27/1/1973

**Câu 2** (M2) **(1 điểm):** Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. Mở mang giao thông miền núi.

C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

D. Nối liền hai miền Nam - Bắc.

**Câu 3** (M1) **(1 điểm):** Hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau phong trào “ Đồng khởi” là:

A. Đấu tranh chính trị

B. Đấu tranh vũ trang

C. Đấu tranh tư tưởng

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

**Câu 4.** (M2) **(1 điểm):** Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** |  | **B** |
| Lễ kí Hiệp định Pa-ri |  | 1 - 12 - 1972 |
| Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập |  | 6-11-1979 |
| Tổng tuyển cử bầu Quốc hội |  | 25 - 4 - 1976 |
| Khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình |  | 30 - 4 - 1975 |

**II. PHẦN TỰ LUẬN**

**Câu 5:** (M3)**(**1 điểm)**:** Em hãy nêu vai trò to lớn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

**B.ĐỊA LÍ ( 5 điểm):**

**Câu 1**: M1 **(1 điểm):** Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

**Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì:**

A. Châu Á nằm ở bán cầu Bắc.

B. Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá xích đạo.

C. Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục.

D. Châu Á trải dài từ Tây sang Đông

**Câu 2:** M1 **(1 điểm): Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu trả lời đúng, chữ S trước câu trả lời sai?**

A. Châu Nam Cực là châu lục không có dân cư sinh sống.

B. Đồng bằng ở châu Âu kéo dài từ Tây sang Đông.

C. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc da vàng.

D. Rừng A-ma-zôn được ví là lá phổi xanh của Trái Đất.

**Câu 3**: M2 **(1 điểm): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thành đoạn thông tin sau**

a. Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu ………………......, thực vật và động vật ……………………………**.**

b. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế …………………………. nhất châu Đại Dương.

c. Châu Nam Cực là châu lục …………… nhất thế giới nên rất ít dân cư sinh sống.

**Câu 4:** M3 **(1 điểm): Nêu những điều kiện thuận lợi để khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo?**

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

**Câu 5:** M4 **(1 điểm): Kể tên 2 nước hoặc thành phố ở châu Á mà em biết. Hãy giới thiệu vài nét về một đất nước hoặc thành phố đó.**

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

**ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II**

**NĂM HỌC 2021-2022**

**MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5**

**A. PHẦN LỊCH SỬ: (5 điểm)**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **1** | **2** | **3** |
| **Chọn** | **B**  **0,5 đ** | **C**  **0,5 đ** | **D**  **0,5 đ** |

**Câu 4** Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng: (đúng mỗi ý 0,25 điểm)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** |  | **B** |
| Lễ kí Hiệp định Pa-ri |  | 6-11-1979 |
| Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập |  | 27 - 1- 1973 |
| Tổng tuyển cử bầu Quốc hội |  | 25 - 4 - 1976 |
| Khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình |  | 30 - 4 - 1975 |

**II. PHẦN TỰ LUẬN: (1 điểm)**

**Câu 5:** (1 điểm)Vai trò của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình:

* Cung cấp nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.
* Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ
* Cung cấp nước chống hạn cho một số tỉnh phía Bắc.

**B. PHẦN ĐỊA LÍ: (5 điểm)**

**Câu 1**: B

**Câu 2**: a.Đ b.S c.S d.Đ

**Câu 3**: a. khô hạn-độc đáo

b. phát triển nhất

c. lạnh nhất.

**Câu 4**: Đông Nam Á sản xuất được nhiều gạo là vì:

-Những nơi này có nhiều đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ,… thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

-Tiếp giáp với biển nên chịu nhiều ảnh hưởng từ biển: khí hậu ẩm, ấm áp.

-Có nhiều con sông lớn chảy qua, cung cấp nước cho trồng trọt.

-Có nền văn minh lúa nước từ lâu đời.

-Có nguồn lao động, nhân công dồi dào.

**Câu 5:**

-2 nước ở châu Á: Singapore; Thái Lan.

-2 thành phố ở châu Á: Seoul, Tokyo.

\*Phần giới thiệu tùy theo hiểu biết của học sinh. Học sinh miêu tả được từ 3 ý trở lên cho điểm tối đa.

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ LỚP 5 HỌC KÌ 2**

**Năm học 2021 -2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức, kĩ năng** | **Số câu**  **Câu số**  **Số điểm** | **Mức 1** | | **Mức 2** | | **Mức 3** | | **Mức 4** | | **Tổng** | |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |
| **1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1975)** | Số câu | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | **4** |  |
| Câu số | 1, 3 |  | 2, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Số điểm | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  | **4,0** |  |
| **2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ 1975 đến nay)** | Số câu |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | **1** |
| Câu số |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Số điểm |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | **1,0** |
| **3. Địa lí thế giới** | Số câu | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | **2** | **1** |
| Câu số | 1, 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Số điểm | 2,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 | **3,0** | **2,0** |
| **Tổng** | Số câu | 4 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 | **6** | **3** |
| Số điểm | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 | **6,0** | **4,0** |