|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Vận dụng cao** |
| **Bản đồ** | Biết được các phương pháp thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. Vai trò của bản đồ trong học tập, cách xác định phương hướng trên bản đồ. | Hiểu được tỉ lệ của bản đồ. |  |  |
| *10 % tổng điểm = 1,0điểm* | *Số câu: 01 TN*  *Số điểm: 0,33* | *Số câu: 02 TN*  *Số điểm: 0,66* |  |  |
| **Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái đất** |  | Hiểu được một số hệ quả chuyển động của Trái đất. |  | Tính giờ. |
| *21.5% tổng điểm = 2.15 điểm* |  | *Số câu: 05 TN*  *Số điểm: 0.33* |  | Số câu 1 TL  Số điểm: 0.5 |
| Cấu trúc Trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí. |  | Giải thích được đặc điểm, cấu trúc, sự phân bố, sự thay đổi các yếu tố trong các quyển của lớp vỏ địa lí. | Liên hệ sự phân bố, sự thay đổi của một số yếu tố trong các quyển ở tự nhiên nước ta. |  |
| *68.1 % tổng điểm = 6.81 điểm* |  | *Số câu: 06 TN + 1 câu TL*  *Số điểm: 3.98* | *Số câu: 02 câu TN +01 TL*  *Số điểm: 2.83* |  |
| **Tổng số 100%= 10 điểm** | *Số câu: 01 TN*  *Số điểm: 0.33* | *Số câu: 12 TN + 1 câu TL*  *Số điểm: 5.96* | *Số câu: 02 TN + 1 câu TL*  *Số điểm: 3.16* | Số câu : 1 câu TL  Số điểm : 0.5 |

***MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN ĐỊA LÍ 10***