**ĐÁP ÁN & THANG ĐIỂM ĐỊA 11 XH**

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

**II/ TỰ LUẬN: ( 6 ĐIỂM)**

**Câu 1: cho biết diện tích và đặc điểm dân cư của Liên Bang Nga ? ( 2đ)**

**1/ diện tích và dặc điểm dân cư**

- Diện tích: 17,1 triệu km**2**

- Dân số đông: 143,7 triệu người (2014), đứng thứ 9 trên thế giới.

- Dân số có xu hướng giảm liên tục qua các năm, tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên âm

- Tốc độ gia tăng giảm do di cư nên thiếu nguồn lao động.

- Dân cư phân bố không đều, Tập trung ở phía Tây và phía Nam

- Mật độ dân số trung bình thấp (8,4 người/km2),

- Có hơn 100 dân tộc, 80% là người Nga, ngoài ra còn có người Tác-ta, Chu-vát, Bát-xkia.

- Tỉ lệ dân thành thị cao: chiếm 70% dan số cả nước

**Câu 2: : *(2 điểm)***

Nêu các thành tựu kinh tế của Liên bang Nga?

- Tình hình chính trị, xã hội ổn định.

- Sản lượng các ngành kinh tế tăng.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

- Giá trị xuất siêu tăng liên tục.

- Thanh toán nợ nước ngoài.

- Dự trữ ngoại tệ lớn thứ 4 thế giới

- Nằm trong 8 nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G8).

- Vị thế của Liên Bang Nga càng nâng cao trên trường quốc tế.

**Câu 3: Cho bảng số liệu: ( 2đ)**

Câu 3 : a) tốc độ tăn trưởng:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sản phẩm** | **1995** | **2001** | **2003** | **2005** |
| **Dầu mỏ ( %)** | **100** | **11,47** | **131,14** | **154,09** |
| **Than ( %)** | **100** | **100,96** | **108,56** | **110,15** |
| **Điện ( %)** | **100** | **96,68** | **100,79** | **108,78** |
| **Giấy ( %)** | **100** | **140** | **160** | **187,5** |
| **Thép ( %)** | **100** | **120,83** | **125** | **66,3** |

* không ghi cách tính trừ 0,5 điểm
* không ghi hoặc ghi sai đơn vị trừ 0,5đ

**b)Vẽ đúng, đẹp, đầy đủ : 1 điểm**

-Sai dạng biểu đồ nếu : khg có tên ( cho 0,25 điểm), sai tỉ lệ ( không điểm), đầy đủ ( cho 0,5đ)

- sai tỉ lệ: trừ 0,5điểm

- sai đơn vị : trừ 0,25điểm

- không tên biểu đồ : trừ 0,25điểm

- không số liệu : trừ 0,25điểm

- sai tỉ lệ 2 năm: trừ 0,25 điểm

- vẽ các điểm chưa đủ: trừ 0,25điểm*-*2 năm