**ĐÁP ÁN ĐỊA 12 – HK1 2024 \_ 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Đề/Câu*** | ***101*** | ***102*** | ***103*** | ***104*** |
| ***Phần I*** |  |  |  |  |
|  ***1*** | A | D | C | D |
| ***2*** | D | C | C | A |
| ***3*** | D | A | D | B |
| ***4*** | B | C | D | A |
| ***5*** | C | D | C | B |
| ***6*** | C | A | A | A |
| ***7*** | C | D | A | C |
| ***8*** | B | C | C | A |
| ***9*** | D | B | B | C |
| ***10*** | A | B | B | C |
| ***11*** | C | A | C | A |
| ***12*** | A | D | D | D |
| ***13*** | C | C | A | A |
| ***14*** | C | C | C | A |
| ***15*** | D | B | A | D |
| ***16*** | D | A | D | D |
| ***Phần II*** |  |  |  |  |
| ***1*** | SDSS | DDDS | SSSD | SDSS |
| ***2*** | DDDS | SDSS | SDDD | SDDD |
| ***Phần III*** |  |  |  |  |
| ***1*** | 60 | 60 | 300 | 36,6 |
| ***2*** | 151 | 36,6 | 60 | 60 |
| ***3*** | 36,6 | 151 | 36,6 | 151 |
| ***4*** | 300 | 300 | 151 | 400 |

**Câu 1:**

***Thế mạnh (1đ)***

- Quy mô dân số đông nên *có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.*

- Nước ta có nhiều dân tộc, các dân tộc luôn đoàn kết, tạo nên sức mạnh dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước. Các dân tộc còn tạo nên *nền văn hoá đa dạng, giàu bản sắc, có giá trị để phát triển du lịch.*

***Hạn chế*** *(0,5đ)*

- Dân số đông gây *sức ép lên kinh tế, xã hội và môi trường.*

- Dân cư phân bố chưa hợp lí ảnh hưởng đến *việc khai thác tài nguyên và sử dụng nguồn lao động.*

**Câu 2:**

- Mỗi năm đều tạo việc làm mới. Tuy vnhiên, tình trạng *thất nghiệp* và *thiếu việc* làm là vấn đề cần quan tâm. *(0,5đ)*

- Tỉ lệ thất nghiệp của nước ta là *3,2* %, trong đó thành thị là *4,3* % và nông thôn là *2,5* %; tỉ lệ *thiếu việc* làm của cả nước là 3,1 %, trong đó thành thị là 3,3 % và nông thôn là 3,0 %.(2021) *(0,5đ)*

+ Tỉ lệ thất nghiệp ở *thành thị* tăng và thường cao hơn ở nông thôn. *(0,25đ)*

+ Tỉ lệ thiếu việc làm ở *nông thôn* giảm nhưng thường vẫn cao hơn thành thị. *(0,25đ)*