|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT** Họ và tên:………………………..Lớp: …………. |  | **PHIẾU HỌC TẬP** **MÔN: Địa lí – Lớp 6** |
| Điểm | Nhận xét của giáo viên |

1. **Trắc nghiệm** **Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng**

**Câu 1: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của tầng đối lưu?**

|  |
| --- |
| 1. Không khí rất loãng
 |
| 1. Không khí chuyển động theo chiều ngang
 |
| 1. Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng.
 |
| 1. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm
 |

**Câu 2: Nguồn chính cung cấp nước cho khí quyển là nước trong:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Các hồ, ao, sông ngòi.
 | 1. Các biển và đại dương
 |
| 1. Sông suối, biển kín, đầm hồ
 | 1. Thực vật
 |

**Câu 3: Lớp ô- dôn tồn tại ở tầng nào trong khí quyển**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bình lưu
 | 1. Đối lưu
 | c. Các tầng cao | d. Tất cả các tầng |

**Câu 4: Dầu khí thuộc loại khoáng sản nào sau đây?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kim loại đen
 | b. Phi kim | c. Năng lượng | d. Kim loại màu |

 **Câu 5: Loại khí nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong khí quyển**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. Ô- xi | b. Hơi nước | c. Ni-tơ | d. Các khí khác |

 **Câu 6: Khí quyển có độ dày là:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. 16km | b. 80km | c. 10.000km | d. 60.000km |

 **Câu 7: Nối ý ở cột A và B cho phù hợp**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Khối khí** | **B. Nơi hình thành** |
| 1. Khối khí nóng
 | 1. Ở vĩ độ cao, ngoài đại dương
 |
| 1. Khối khí lạnh
 | 1. Ở vĩ độ cao
 |
| 1. Khối khí lục địa
 | 1. Ở vĩ độ thấp
 |
| 1. Khối khí đại dương
 | 1. Ở trong lục địa
 |
| 1. Khối khí lục địa nóng
 | 1. Ở trong lục địa, vĩ độ thấp
 |
| 1. Khối khí đại dương lạnh
 | 1. Ở ngoài đại dương.
 |

1. **Tự luận**

**Câu 1:** Khoáng sản là gì? Thế nào là mỏ khoáng sản, mỏ nội sinh, mỏ ngoại sinh?

**Câu 2**: Hãy kể tên và nêu cách phân loại khoáng sản theo công dụng?

**Câu 3**: Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu vị trí, đặc điểm của tầng đối lưu?