|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  **TRƯỜNG THPT TAM PHÚ**  **TỔ CHUYÊN MÔN: ĐỊA LÍ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** | |
| *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025*  **NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ II**  **MÔN HỌC: ĐỊA LÍ 12**  **Năm học 2024 - 2025**  Căn cứ kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2024 – 2025 của trường THPT Tam Phú;  Căn cứ nhiệm vụ năm học 2024 – 2025, nhóm Địa lí xây dựng kế hoạch ôn tập kiểm tra đánh giá Cuối kỳ II năm học 2024 – 2025 như sau:  **I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA**  **1. Mục đích**  - Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức Địa lí lớp 12. Từ kết quả kiểm tra, các em tự đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học .  - Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chương trình GDPT 2018.  - Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thấy cần thiết.  **2. Về kiến thức :** Yêu cầu HS cần nắm rõ và hiểu được nội dung các bài:   * Địa lí các ngành kinh tế * Địa lí các vùng kinh tế   **3. Về kĩ năng**  - Học sinh biết được các kiến thức về môn Địa lí và kỹ năng đọc bản đồ, vẽ và nhận xét biểu đồ  - Biết vận dụng, liên hệ với thực tế các hiện tượng tự nhiên xung quanh  **II. HÌNH THỨC KIỂM TRA**   1. Phần 1: Kiểm tra dạng trắc nghiệm 4 đáp án : 16 câu ( 4 điểm) 2. Phần 2: Trắc nghiệm đúng -sai: 3 câu (3 điểm) 3. Phần 3: Kiểm tra tự luận: Vẽ và nhận xé biểu đồ ( 3 điểm):   **III. NỘI DUNG**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **CHỦ ĐỀ** | **NỘI DUNG** | **GHI CHÚ** | | **1** | **Dịch vụ** | * Giao thông vận tải * Du lịch * Bưu chính viễn thông |  | | **2** | **Đồng Bằng Sông Hồng** | * Các thế mạnh và hạn chế. * Tình hình phát triển một số ngành kinh tế |  | | **3** | **Bắc Trung bộ và Duyên Hải miền Trung** | * Thế mạnh và hạn chế của mỗi vùng * Phát triển nông-lâm-ngư ở Bắc Trung Bộ * Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ |  | | **4** | **Tây Nguyên** | * Các thế mạnh và hạn chế. * Tình hình phát triển một số ngành kinh tế |  | | **5** | **Đông Nam Bộ** | * Các thế mạnh và hạn chế. * Tình hình phát triển một số ngành kinh tế |  | | **6** | **Đồng bằng Sông Cửu Long** | * Các thế mạnh và hạn chế. * Tình hình phát triển một số ngành kinh tế |  | | **7** | **Kĩ năng** | * Vẽ và nhận xét biểu đồ miền, cột ghép |  | | |  |
| ***Nơi nhận:***  **TM. TỔ CHUYÊN MÔN**  **TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN**  **(Đã ký)**  **Vũ Trường Giang**  - Niêm yết;  - PHT (Mai).  - GVBM; GVCN; HS  - Lưu: VT | |  |
|  | |  |