|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT**  **NHÓM ĐỊA LÝ 7**  **ĐỀ CHÍNH THỨC** | **ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I**  **MÔN: ĐỊA LÍ 7**  **Năm học: 2021 – 2022**  Thời gian 45 phút  Ngày kiểm tra 24/12/2021 |

**Tích chọn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:**

**Câu 1:** Đâu không phải nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu Phi?

A. Bùng nổ dân số. C. Sự can thiệp của nước ngoài.

B. Xung đột tộc người. D. Hạn hán, lũ lụt.

**Câu 2:** Nguyên nhân khiến hàng chục triệu người ở châu Phi thường xuyên bị nạn đói đe dọa là

A. sự thống trị của các nước chủ nghĩa thực dân.

B. bùng nổ dân số và hạn hán.

C. đại dịch AIDS, dịch bệnh đe dọa.

D. xung đột sắc tộc.

**Câu 3:** Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là

A. bồn địa và sơn nguyên.

B. sơn nguyên và núi cao.

C. núi cao và đồng bằng.

D. đồng bằng và bồn địa.

**Câu 4:** Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất

A. Pa-na-ma. C. Man-sơ.

B. Xuy-ê. D. Xô-ma-li.

**Câu 5:** Châu Phi có những loại khoáng sản chủ yếu là

A. vàng, kim cương, uranium, sắt, đồng và phốt phát.

B. dầu mỏ, khí đốt, đồng, vàng, kim cương và manga.

C. vàng, kim cương, chì, đồng, sắt, apatit và uranium.

D. dầu mỏ, vàng, đồng, kim cương, apatit và sắt.

**Câu 6:** Sông dài nhất châu Phi là sông

A. Nin. C. Dăm-be-di.

B. Ni-giê. D. Công-gô.

**Câu 7:** Vàng tập trung chủ yếu

A. Bắc Phi. C. Nam Phi.

B. Trung Phi. D. Khắp châu Phi.

Câu 8: Đặc điểm khí hậu của châu Phi là

A. nóng và khô bậc nhất thế giới.

B. nóng và ẩm bậc nhất thế giới.

C. khô và lạnh bậc nhất thế giới.

D. lạnh và ẩm bậc nhất thế giới.

**Câu 9:** Hoang mạc Xa-ha-ra là hoang mạc có diện tích rộng

A. lớn nhất thế giới. C. lớn thứ 3 thế giới.

B. lớn thứ hai thế giới. D. lớn thứ 4 thế giới.

**Câu 10:** Môi trường xích đạo ở châu Phi có đặc điểm là

A. rừng thưa và cây bụi chiếm diện tích lớn.

B. có nhiều động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt,

C. thảm thực vật rừng rậm xanh quanh năm.

D. mùa đông mát mẻ, mùa hạ nóng và khô.

**Câu 11:** Biên độ nhiệt ngày đêm lớn; thực, động vật nghèo nàn là đặc điểm của môi trường

A. Nhiệt đới. C. Hoang mạc.

B. Địa trung hải. D. Xích đạo.

**Câu 12:** Châu Phi có khí hậu nóng là do

A. đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến.

B. chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ.

C. có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc.

D. đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến.

**Câu 13:** Dân cư châu Phi tập trung đông đúc ở

A. vùng rừng rậm xích đạo.

B. hoang mạc Xa-ha-ra.

C. vùng duyên hải cực Bắc và cực Nam.

D. hoang mạc Ca-la-ha-ri.

**Câu 14:** Thành phố trên 5 triệu dân ở châu Phi là

A. Cai-rô và Ac-cra. C. La-gôt và Ma-pu-tô.

B. Cai-rô và Ha-ra-rê. D. Cai-rô và La-gôt.

**Câu 15:** Hoang mạc hết sức khô hạn của thế giới nằm ở

A. Trung Á. B. Ô-xtrây-li-a.

C. Nam Mĩ. D. Bắc Phi.

**Câu 16:** Tính chất đặc trưng của khí hậu hoang mạc là

A. Mưa theo mùa B. Nắng nóng quanh năm

C. Rất khô hạn và khắc nghiệt D. Rất giá lạnh

**Câu 17:** Giới hạn của đới lạnh là

A. Từ vòng cực đến cực B. Từ xích đạo đến chí tuyến

C. Từ chí tuyến đến vòng cực D. Từ 50B đến 50N

**Câu 18:** Châu Phi không tiếp giáp với biển / đại dương nào?

A. Thái Bình Dương B. Ấn độ Dương C. Biển đỏ D. Đại tây dương

**Câu 19:** Khí hậu và thực vật ở vùng núi thay đổi theo

A. mùa và vĩ độ. B. độ cao và hướng sườn.

C. đông – tây và bắc - nam. D. vĩ độ và độ cao.

**Câu 20:** Loài động vật nào sau đây không sống ở đới lạnh?

A. Gấu bắc cực. B. Tuần lộc. C. Sư tử. D. Chim cánh cụt.

**Câu 21:** Các hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở

A. dọc theo đường xích đạo.

B. từ vòng cực về cực.

C. vùng ven biển và khu vực xích đạo.

D. dọc theo hai đường chí tuyến và giữa lục địa Á – Âu.

**Câu 22:** Càng xa xích đạo lượng mưa càng giảm, rừng rậm nhường chỗ cho rừng thưa và xavan cây bụi là đặc điểm của môi trường

A. Xích đạo ẩm. C. Hoang mạc.

B. Nhiệt đới. D. Địa Trung Hải.

**Câu 23:** Hai môi trường địa trung hải có đặc điểm là

A. Mùa đông mát mẻ và có mưa, mùa hạ nóng và khô.

B. Khí hậu khắc nghiệt, mưa rất hiếm, biên độ nhiệt ngày và đêm lớn.

C. Càng xa xích đạo nhiệt độ và lượng mưa càng lớn.

D. Thảm thực vật rừng rậm xanh tốt quanh năm.

**Câu 24:** Lượng mưa trung bình năm trên 2000mm phân bố ở

A. Bắc Phi và rìa phía Tây Nam của châu Phi.

B. Trung Phi và rìa phía Bắc ở châu Phi.

C. phía Đông bán đảo Ma-đa-ga-xca và phía bắc vịnh Ghi-nê.

D. cực Nam của châu Phi và phía Bắc của vịnh Ghi-nê

**Câu 25:** Môi trường Địa Trung Hải phân bố chủ yếu ở

A. Phía Bắc và phía Nam của châu Phi.

B. Phần cực Bắc và cực Nam của châu Phi.

C. Bồn địa Công-gô và miền duyên hải phía Bắc vịnh Ghi-nê.

D. Sơn nguyên Đông Phi, Bồn địa Ninh Thượng và Bồn địa Sát.

**Câu 26:** Các vùng núi thường là

A. nơi cư trú của những người theo Hồi Giáo.

B. nơi cư trú của phần đông dân số.

C. nơi cư trú của các dân tộc ít người.

D. nơi cư trú của người di cư.

**Câu 27:** Ở đới nóng lên đến độ cao nào của núi sẽ có băng tuyết?

A. 3000m. C. 5500m.

B. 4000m. D. 6500m.

**Câu 28:** Nguyên nhân nào làm cho diện tích băng ở hai cực đang ngày càng bị thu hẹp?

A. Do con người dùng tàu phá bang.

B. Do Trái Đất đang nóng lên.

C. Do nước biển dâng cao.

D. Do ô nhiễm môi trường nước.

**Câu 29:** Thảm thực vật đặc trưng của miền đới lạnh là

A. rừng rậm nhiệt đới. C. rêu, địa y.

B. xa van, cây bụi. D. rừng lá kim.

**Câu 30:** Hoang mạc có ở hầu hết các Châu lục và chiếm

A. gần 1/3 diện tích đất nổi của Trái Đất.

B. gần 1/2 diện tích đất nổi của Trái Đất.

C. gần 1/4 diện tích đất nổi của Trái Đất.

D. gần 1/5 diện tích đất nổi của Trái Đất.

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT**  **NHÓM ĐỊA LÝ 7**  **ĐỀ CHÍNH THỨC** | **ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I**  **MÔN: ĐỊA LÝ LỚP 7**  Thời gian làm bài: 45 phút  Năm học: 2021 - 2022 |

**Câu số 1, 6, 10, 14 và 30 mỗi câu trả lời đúng được 35 điểm.**

**25 câu còn lại mỗi câu trả lời đúng được 33 điểm.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Đáp án** | D | B | A | B | A | A | B | A | A | C | C | D | C | D | D |
| **Câu** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| **Đáp án** | C | A | A | B | C | D | B | A | C | B | C | C | B | C | A |