**ĐÁP ÁN ĐỊA 10 GK2 2023 – 2024**

**TRẮC NGHIỆM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| made | cautron | dapan |  | made | cautron | dapan |  | made | cautron | dapan |  | made | cautron | dapan |
| 169 | 1 | C |  | 326 | 1 | D |  | 245 | 1 | D |  | 493 | 1 | A |
| 169 | 2 | B |  | 326 | 2 | B |  | 245 | 2 | C |  | 493 | 2 | B |
| 169 | 3 | B |  | 326 | 3 | C |  | 245 | 3 | D |  | 493 | 3 | B |
| 169 | 4 | A |  | 326 | 4 | D |  | 245 | 4 | A |  | 493 | 4 | C |
| 169 | 5 | D |  | 326 | 5 | B |  | 245 | 5 | C |  | 493 | 5 | C |
| 169 | 6 | D |  | 326 | 6 | C |  | 245 | 6 | D |  | 493 | 6 | A |
| 169 | 7 | A |  | 326 | 7 | C |  | 245 | 7 | B |  | 493 | 7 | A |
| 169 | 8 | C |  | 326 | 8 | D |  | 245 | 8 | C |  | 493 | 8 | D |
| 169 | 9 | C |  | 326 | 9 | C |  | 245 | 9 | A |  | 493 | 9 | B |
| 169 | 10 | C |  | 326 | 10 | B |  | 245 | 10 | A |  | 493 | 10 | D |
| 169 | 11 | A |  | 326 | 11 | A |  | 245 | 11 | B |  | 493 | 11 | B |
| 169 | 12 | D |  | 326 | 12 | A |  | 245 | 12 | A |  | 493 | 12 | D |
| 169 | 13 | B |  | 326 | 13 | B |  | 245 | 13 | D |  | 493 | 13 | A |
| 169 | 14 | A |  | 326 | 14 | A |  | 245 | 14 | C |  | 493 | 14 | B |
| 169 | 15 | D |  | 326 | 15 | D |  | 245 | 15 | B |  | 493 | 15 | C |
| 169 | 16 | D |  | 326 | 16 | B |  | 245 | 16 | D |  | 493 | 16 | C |

**ĐÁP ÁN TỰ LUẬN**

**Câu 1. Trình bày các nhân tố tác động đến gia tăng dân số thế giới**

***a. Nhân tố kinh tế - xã hội***

- Trình độ phát triển kinh tế, điều kiện sống, thu nhập, cơ sở hạ tầng.

- Chính sách dân số, phong tục tập quán, tâm lí xã hội…

***b. Nhân tố tự nhiên – sinh học***

- Điều kiện tự nhiên: vị trí địa lí, khí hậu, đất đai, sông ngòi…

- Cơ cấu sinh học của dân số: độ tuổi, giới tính.

- Thiên tai, dịch bệnh…

**Câu 2 ( 2,0 điểm) Trình bày cơ cấu dân số theo lao động?**

**a. Nguồn lao động**

- Là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế, bao gồm bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động.

- Gồm 2 nhóm: dân số hoạt động kinh tế và dân số không hoạt động kinh tế.

**b. Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế**

- Là sự phân chia hoạt động kinh tế của dân số theo 3 khu vực (tương ứng với 3 ngành).

- Phản ánh trình độ phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia và thay đổi theo thời gian ở từng quốc gia, từng khu vực trên thế giới.

**Câu 3: -** vẽ đúng, đủ ( 2 đ)

 - sai tỉ lệ trừ 1đ

 - không tên biểu đồ trừ 0,5 đ, không ghi giai đoạn năm trừ 0,5 đ

 - sai tỉ lệ của mỗi cột trừ 0,25 đ

 - không chú giải trừ 0,5 đ

- không tên đơn vị trừ 0,5 đ