**ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II**

**MÔN :LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 6**

**NĂM HỌC 2023-2024**

1. **PHÂN MÔN LỊCH SỬ**

**I. Khung ma trận.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/Chủ đề** | **Nội dung**  **đơn vị kiến thức** | **Mức độ nhận thức** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nhận biết** | | **Thông hiểu** | | | **Vận dụng** | | | **Vận dụng cao** | | | **Tổng % điểm** | |
| ***TN***  ***KQ*** | ***TL*** | ***TN***  ***KQ*** | ***TL*** | ***TNKQ*** | | ***TL*** | ***TNKQ*** | | ***TL*** |  | |
| 1 | **Chương 5. Việt Nam từ khoảng TK VII trước công nguyên đến đầu TK X** | **Bài 14.** Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc | 2TN |  |  |  |  | |  |  | |  | 5% | |
| **Bài 15.** Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc | 1TN |  |  |  |  | |  |  | |  | 2,5% | |
| **Bài 16.** Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X | 1TN |  |  |  |  | |  |  | |  | 2,5% | |
| **Bài 18.** Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X | 2TN |  |  |  |  | | 1TL |  | |  | 15% | |
| **Bài 19.** Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X | 2TN |  |  | ½  TL |  | |  |  | | 1/2  TL | 25% | |
| **Số câu** | | | 8 | | 1/2 | | | 1 | | | 1/2 | | | 10 | |
| **Số điểm** | | | 2 | | 1,5 | | | 1 | | | 0,5 | | | 5 | |
| **Tỉ lệ** | | | 20% | | 15% | | | 10% | | | 5% | | | 50% | |

**II. Bản đặc tả:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung kiến thức/ Kĩ năng** | **Đơn vị kiến thức/kĩ năng** | **Mức độ**  **đánh giá** | **Số câu hỏi theo mức độ nhận thức** | | | |
| **NB** | **TH** | **VD** | **VDC** |
| 1 | **Chương 5. Việt Nam từ khoảng TK VII trước công nguyên đến đầu TK X** | **Bài 14.** Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc | **Nhận biết:**  – Nêu được khoảng thời gian thành lập của nước Văn Lang, Âu Lạc  – Tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc | **2TN** |  |  |  |
| **Bài 15.** Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc | **Nhận biết:**  - Biết được chính sách cai trị về văn hóa của chính quyền phong kiến phương Bắc với nước ta.  - Thấy được những chuyển biến về xã hội ở nước ta thời Bắc thuộc. | **1TN** |  |  |  |
| **Bài 16.** Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X | **Nhận biết:**  - Diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng  - Kết quả của khởi nghĩa Lý Bí | **1TN** |  |  |  |
| **Bài 18.** Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X | **Nhận biết**  – Trình bày được những nét chính (nội dung, kết quả) về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương  **Vận dụng:**  - Nhận xét được những nét chủ động, độc đáo trong kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền | **2TN** |  | **1**  **TL** |  |
| **Bài 19.** Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X | **Nhận biết**  – Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Champa  – Nêu được một số thành tựu văn hoá của Champa  **Thông hiểu:**  Mô tả được sự thành lập của Vương quốc Chăm-pa  **Vận dụng cao:**  Liên hệ được một số thành tựu văn hoá của Champa có ảnh hưởng đến hiện nay | **2TN** | **1/2**  TL |  | 1/2  TL |
| **Số câu** | | | | **8TN** | **1/2TL** | **1TL** | **½ TL** |

1. **PHÂN MÔN ĐỊA LÍ**
2. **Khung ma trận.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/**  **chủ đề** | **Nội dung/đơn vị kiến thức** | **Mức độ nhận thức** | | | | **Tổng**  **% điểm** |
| **Nhận biết (TNKQ)** | **Thông hiểu**  **(TL)** | **Vận dụng**  **(TL)** | **Vận dụng cao**  **(TL)** |  |
| 1 | **-KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.**  **- NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT.**  (6 tiết, đã kiểm tra giữa HKI) | - Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu.  - Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.  - Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước.  - Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà . | 3TN |  |  |  | 7,5%  0,75 đ |
| 2 | **- NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT.**  **- ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT.**  **- CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN.**  (10 tiết) | - Biển và đại dương.  - Lớp đất trên Trái Đất.  - Sự sống trên Trái Đất.  - Rừng nhiệt đới.  - Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất.  - Thực hành: Tìm hiểu môi trường địa phương.  - Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới | 5 TN | 1TL | 1/2TL | 1/2TL | 40 %  4,0đ |
| **Số câu** | | | 8TN | 1TL | 1/2TL | 1/2TL | 10 |
| **Số điểm** | | | 2 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 5 |
| ***Tỉ lệ*** | | | ***20%*** | ***15%*** | ***10%*** | ***5%*** | ***50%*** |

1. **Bảng đặt tả.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/**  **Chủ đề** | **Nội dung/Đơn vị kiến thức** | **Mức độ đánh giá** | **Số câu hỏi theo mức độ nhận thức** | | | |
| ***Nhận biết*** | ***Thông hiểu*** | ***Vận dụng*** | ***Vận dụng cao*** |
| **1** | **-KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.**  **- NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT.**  (6 tiết, đã kiểm tra giữa HKI) | - Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu.  - Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.  - Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước.  - Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà . | **Nhận biết:**  - Nhận biết được trên Trái Đất có bao nhiêu đới.  - Biết được nước ngọt trên trái đất gồm những dạng nào.  - Biết được phụ lưu là gì. | 1TN  1TN  1TN |  |  |  |
| **2** | **- NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT.**  **- ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT.**  **- CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN.**  (10 tiết) | - Biển và đại dương.  - Lớp đất trên Trái Đất.  - Sự sống trên Trái Đất.  - Rừng nhiệt đới.  - Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất.  - Thực hành: Tìm hiểu môi trường địa phương.  - Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới. | **Nhận biết**  - Biết được sóng biển là gì.  - Biết được các thành phần chính của đất.  - Biết được ở đới lạnh có thảm thực vật nào.  - Biết được nguyên nhân chủ yếu rừng nhiệt đới ngày càng  giảm.  - Biết được năm 2018 dân số thế giới khoảng bao nhiêu.  **Thông hiểu**  **-** Hiểu được đặc điểm của rừng nhiệt đới, hiểu được vì sao rừng nhiệt đới có nhiều tầng.  **Vân dụng**  **-** Nguyên nhân nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.  **Vận dụng cao:** Biện pháp bảo vệ các loài sinh vật. | 1TN  1TN  1TN  1TN  1TN | 1TL | 1/2TL | 1/2TL |
| **Số câu** | | | | 8TN | 1TL | 1/2TL | 1/2TL |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trường THCS Quang Trung**  Họ và tên: ………………………………....................................  Lớp:………………………………SBD:……………………….. | | **KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2023-2024**  **MÔN: Lịch sử và Địa lí 6**  Thời gian: 60 phút  *(Không kể thời gian phát đề)* | | |
| **Mã phách:** | |  |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Điểm:** | **Chữ kí giám thị:** | **Chữ kí giám khảo:** | **Mã phách:** | |

**A. Phân môn Lịch Sử**

**I - PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)***Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng*

**Câu 1.** **[Vào khoảng thế kỉ VII TCN, nhà nước nào đã ra đời trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay?](https://doctailieu.com/trac-nghiem/vao-khoang-the-ki-vii-tcn-nha-nuoc-nao-da-ra-doi-tren-lanh-tho-viet-nam-hien-98329" \o "Xem chi tiết câu hỏi)**

A. Văn Lang. B. Âu Lạc. C. Chăm-pa. D. Phù Nam.

**Câu 2. Người có quyền thế cao nhất của nhà nước Âu Lạc là:**

A. Hùng Vương B. Lạc hầu C. Lạc tướng D. An Dương vương

[**Câu 3. Nhận xét nào sau đây** *không đúng* **khi đánh giá về chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc?**](https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-xet-nao-sau-day-khong-dung-khi-danh-gia-ve-chinh-sach-cai-tri-cua-cac-trieu-98366)

A. Hà khắc, tàn bạo, thâm độc.

B. Được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực.

C. Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế nước ta.

D. Nhằm thôn tính lãnh thổ và đồng hóa nhân dân ta.

**Câu 4.** **Anh hùng dân tộc nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau?**

*“Vua nào xưng “đế” đầu tiên*

*Vạn Xuân tên nước vững an nhà nhà?”*

A.Mai Thúc Loan. B. Lý Nam Đế. C. Triệu Quang Phục. D. Phùng Hưng.

[**Câu 5. Sau khi lên thay cha, Khúc Hạo đã**](https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-khi-len-thay-cha-khuc-hao-da-a-tien-hanh-nhieu-chinh-sach-tien-bo-trac-98440)

A. tiến hành nhiều chính sách tiến bộ.

B. thi hành luật pháp nghiêm khắc.

C. làm theo những chính sách trước kia của Khúc Thừa Dụ.

D. chia ruộng đất cho dân nghèo.

[**Câu 6. Sau khi đánh thắng quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ đã làm gì?**](https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-khi-danh-thang-quan-nam-han-duong-dinh-nghe-da-lam-gi-c-tu-xung-la-tiet-98443)

A. Tiến quân sang Trung Quốc để đánh chúng đến cùng.

B. Tự xưng là Tiết độ sứ, cho sứ sang thần phục nhà Nam Hán.

C. Tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

D. Tự xưng là hoàng đế, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

[**Câu 7**. **Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là**](https://doctailieu.com/trac-nghiem/hoat-dong-kinh-te-chu-yeu-cua-cu-dan-cham-pa-la-c-nong-nghiep-trong-lua-nuoc-98465)

A. thủ công nghiệp. B. nông nghiệp trồng lúa nước.

C. thương nghiệp. D. công thương nghiệp hàng hóa.

[**Câu 8.** **Quần thể kiến trúc nào của cư dân Chăm-pa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?**](https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-the-kien-truc-nao-cua-cu-dan-cham-pa-duoc-unesco-cong-nhan-la-di-san-van-98469)

A. Thành Cổ Loa. B. Hoàng thành Thăng Long.

C. Thánh địa Mỹ Sơn. D. Kinh thành Huế.

**II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)**

**Câu 1:** *(1,5 điểm)*

Theo em, kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?

**Câu 2:** *(1,5 điểm)*

Nêu sự thành lập của Vương quốc Chăm-pa? Cho biết một số thành tựu văn hoá của Chăm-pa có ảnh hưởng đến ngày nay?

**Bài làm**

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|  |
| --- |
| ***Học sinh không ghi bài làm trong ô này. Vì đây là phách sẽ cắt đi*** |
|  |

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

|  |
| --- |
| ***Học sinh không ghi bài làm trong ô này. Vì đây là phách sẽ cắt đi*** |
|  |

B.**Phân môn Địa lí**

**I. Trắc nghiệm: (2,0 điểm): *Hãy khoanh tròn vào chữ cái có đáp án đúng nhất***

**Câu 1**. Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu?

1. 2. B. 3.C. 4. D. 5.

**Câu 2.** Nước ngọt trên trái đất gồm nước

A. nước biển, sông và suối, nước khác. B. nước biển, băng, nước ngầm, suối.

C. nước ngầm, nước biển, sông và suối. D. nước dưới đất, nước mặt, nước khác, băng.

**Câu 3.** Phụ lưu là

1. các con sông đổ nước vào sông chính.
2. các sông thoát nước cho sông chính.
3. diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông.
4. Lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở con sông.

**Câu 4:** Hình thức dao động tại chổ của nước biển và đại dương gọi là

1. Sóng biển. B. thủy triều. C. dòng biển. D. triều cường.

**Câu 5:** Các thành phần chính của lớp đất là

1. không khí, nước, chất hữu cơ và vô cơ. B. cơ giới, không khí, chất vô cơ và mùn.

C. chất hữu cơ, khoáng, không khí và nước. D. nước, không khí, chất hữu cơ và độ phì.

**Câu 6:** Ở đới lạnh có kiểu thảm thực vật chính nào sau đây?

1. Đài nguyên. B. Thảo nguyên. C. Hoang mạc. D. Rừng mưa nhiệt đới.

**Câu 7:** Nguyên nhân chủ yếu diện tích rừng nhiệt đới ngày càng giảm là do

1. khai thác khoáng sản và nạn di dân. C. chiến tranh, lũ, sạt lỡ đất.
2. cháy rừng, nạn phá rừng và thiên tai. D. tác động của con người và cháy rừng.

**Câu 8:** Năm 2018 dân số thế giới khoảng bao nhiêu tỉ người?

1. 7,5. B. 7,6. C. 7,7. D.7, 8.

**II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)**

**Câu 1.** (1,5 điểm)Em hãy trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới. Vì sao rừng nhiệt đới có nhiều tầng?

**Câu 2.** (1,5 điểm) Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo em nguyên nhân do đâu? Hãy nêu một số biện pháp để bảo vệ các loài đó.

Bài Làm

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|  |
| --- |
| ***Học sinh không ghi bài làm trong ô này. Vì đây là phách sẽ cắt đi*** |
|  |

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM CUỐI HỌC KÌ II**

**MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6**

1. **PHÂN MÔN LỊCH SỬ**

**I- TRẮC NGHIỆM(2đ): Mỗi ý đúng 0,25đ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Đáp án | A | D | C | B | A | C | B | C |

**II.TỰ LUẬN (3 điểm)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Nội dung** | **Điểm** |
| **Câu 1**  *(1,5 điểm)* | - Chủ động: Xác định được quân giặc vào nước ta theo hướng sông Bạch Đằng, chủ động đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh và xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng. | 0,75 |
| - Độc đáo: Lợi dụng thuỷ triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hàng nghìn cây cọc nhọn... chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ luồn lách ở bãi cọc. Thuyền địchto, cồng kềnh rất khó khăn khi tìm cách thoát khỏi bãi cọc lúc nước triều xuống... | 0,75 |
| **Câu 2**  *(1,5 điểm)* | a)Trong thời kì Bắc thuộc, nhà Hán đã thiết lập ách cai trị đối với vùng đất ở phía Nam dãy Hoành Sơn nước ta, đặt tên gọi là quận Nhật Nam. Năm 192, dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, người dân Tượng Lâm (huyện xa nhất của quận Nhật Nam) đã nổi dậy lật đồ ách cai trị ngoại bang, lập ra nước Lâm Áp (tên gọi ban đầu của Vương quốc Chăm-pa).  b)Sự đa dạng về tín ngưỡng và tôn giáo góp phần tạo ra những thành tựu đặc sắc về kiến trúc và điêu khắc Chămpa . Nhiều di sản tiêu biểu còn tồn tại đến ngày nay như Thánh địa Mỹ Sơn,Phật viện Đồng Dương(Quảng Nam)và nhiều đền tháp Chăm khác ở ven biển miền Trung nước ta. | 1,0  0,5 |

1. **PHÂN MÔN ĐỊA LÍ**

**I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Đáp án** | D | D | A | A | C | A | D | B |

**II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)**

**Câu 1: (1,5đ)**

|  |  |
| --- | --- |
| *Nội dung* | *Điểm* |
| **\* Đặc điểm rừng nhiệt đới.**  - Khí hậu :  + Nhiệt độ trung bình năm trên 21°C  + Lượng mưa trung bình năm trên 1700 mm  - Cấu trúc: Rừng gồm nhiều tầng: 2-3 tầng trở lên  - Thực vật, động vật rất phong phú  - Phân loại: Gồm 2 kiểu chính: Rừng mưa nhiệt đới, rừng nhiệt đới gió mùa.  **\* Rừng nhiệt đới có nhiều tầng vì**  - Môi trường xích đạo ẩm có nhiệt ẩm dồi dào, lượng mưa lớn tạo điều kiện cho rừng rậm xanh quanh năm phát triển phong phú và đa dạng, nhiều chủng loại.  - Mỗi loại cây thích hợp với điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm khác nhau đã tạo nên sự phân tầng tương ứng với điều kiện khí hậu.  - Sự phân tầng thực vật còn phụ thuộc vào ánh sáng, độ ẩm,… để phù hợp với điều kiện sống và phát triển của cây. | 0,5đ  0,5 đ  0,5đ |

**Câu 2: (1,5đ)**

|  |  |
| --- | --- |
| *Nội dung* | *Điểm* |
| - Một số loài có nguy cơ tuyệt chủng:báo đốm, sao la, tê giác đen, Voi Xu-ma-tra,...; cây bạch dương lá tròn, hồi Phan-xi-păng, dó đất Cúc Phương,...  - Nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng một số loài sinh vật: sự săn bắt, khai thác quá mức, mất môi trường sống, khí hậu thay đổi khiến một số loài không kịp thích nghi;...  - Biện pháp bảo vệ: thành lập các khu bảo tồn, các vườn quốc gia, siết chặt công tác bảo vệ cũng như xử phạt các hành vi săn bắt, khai thác trái phép, không sử dụng các sản phẩm từ động, thực vật quý hiếm (ngà voi, sừng tê giác,...),... | 0,25đ  0,75đ  0,5đ |

Đại Hưng, ngày tháng 4 năm 2024

**TTCM** Người ra đề

Trần Thị Nguyệt Nguyễn Công Quang

Nguyễn Thị Hồng Vân