**TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO**

**ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II**

**MÔN: ĐỊA LÍ 6; NĂM HỌC 2022- 2023**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Câu 1.** Dựa vào đặc tính của lớp khí, người ta chia khí quyển thành mấy tầng?

**A**. 2 tầng. **B**. 3 tầng. **C**. 4 tầng. **D**. 5 tầng.

**Câu 2.** Khối khí nào sau đây có tính chất ẩm?

|  |  |
| --- | --- |
| A. Khối khí lục địa.  B. Khối khí nóng. | C. Khối khí lạnh.  D. Khối khí đại dương. |

**Câu 3.** Gió Mậu dịch là loại gió thổi từ

A. áp cao cực về áp thấp ôn đới.

B. áp thấp xích đạo về áp cao cận chí tuyến.

C. áp cao cận chí tuyến về áp thấp xích đạo.

D. áp cao cận chí tuyến về áp thấp ôn đới.

**Câu 4.** Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ không khí càng

A. giảm. B. tăng. C. không đổi. D. biến động.

**Câu 5.** Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng là nguyên nhân chủ yếu hình thành hiện tượng tự nhiên nào sau đây?

A. Dòng biển. C. Sóng biển. C. Sóng ngầm. D. Thủy triểu.

**Câu 6.** Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là từ

|  |  |
| --- | --- |
| A. các dòng sông lớn.  B. các loài sinh vật. | C. biển và đại dương.  D. ao, hồ, vũng vịnh. |

**Câu 7.** Cửa sông là nơi dòng sông chính

|  |  |
| --- | --- |
| A. xuất phát chảy ra biển  B. tiếp nhận các sông nhánh. | C. đổ ra biển hoặc các hồ.  D. phân nước cho sông phụ. |

**Câu 8.** Đâu là một bộ phận của hệ thống sông?

A. Thủy chế. B. Lưu lượng nước. C. Sông chính. D. Lưu vực sông.

**Câu 9**. Nguồn cung cấp hơi nước trong không khí chủ yếu từ:

A. Sông ngòi. B. Hồ, ao. C. Băng, tuyết tan. D. Biển và đại dương

**Câu 10.** Nước ta nằm trong khu vực Đông Nam Á, thuộc đới khí hậu nào?

A. Nhiệt đới nửa cầu Nam. B. Nhiệt đới nửa cầu Bắc.

C. Ôn đới nửa cầu Nam. D. Ôn đới nửa cầu Bắc.

**Câu 11.** Nguồn cung cấp nước cho sông là từ:

A. Nước mưa B. Nước ngầm

C. Nước băng tuyết tan D. Cả A, B. C đều đúng

**Câu 12.** Vùng đất đai cung cấp nước cho sông, gọi là:

A. Châu thổ sông B. Lưu vực sông

C. Hệ thống sông D. Thuỷ chế sông

**Câu 13.** Hệ thống sông gồm có:

A. Sông chính và sông phụ B. Chi lưu và sông chính

C. Phụ lưu và sông chính D. Sông chính, phụ lưu và chi lưu

**Câu 14.** Các sông đổ nước vào sông chính, đó là:

A. Chi lưu B. Phụ lưu C. Lưu vực sông D. Cả A, B. C đều sai

**Câu 15.** Sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính là:

A. Chi lưu B. Lưu vực sông C. Phụ lưu D. Thuỷ chế sông

**Câu 16.** Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là :

A. 25 0/00 B. 300/00 C. 350/00 D. 400/00

**Câu 17.** Tác dụng tích cực của thuỷ triều đối với đời sống con người là :

A. Giao thông, đánh cá. B. Thuỷ lợi. C. Sản xuất muối. D. Tất cả đều đúng.

**II. PHẦN TỰ LUẬN**

**Câu 1.** Trình bày đặc điểm của một trong các đới khí hậu trên Trái Đất?

**Câu 2.**

a. Nêu sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.

*b.* Nêu những việc làm của bản thân để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.

**Câu 3.** Em hãy kể tên các nguồn nước ngọt quan trọng trên trái đất và tầm quan trọng của chúng với đời sống con người.

**Câu 4.** Con người tác động như thế nào đến sự biến đổi đất?

**Câu 5.** Em hãy kể tên các nguồn nước ngọt quan trọng trên trái đất và tầm quan trọng của chúng với đời sống con người.

**------Hết-------**