**MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN ĐỊA LÍ 11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề/Mức độ nhận thức** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Vận dụng cao** |
| *Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.* | Biết được các đặc điểm về kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Sự ra đời của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. | Phân tích được những đặc điểm kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Phân tích những đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. | So sánh được các đặc điểm kinh tế - xã hội giữa các nhóm nước. Đánh giá được tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đối với kinh tế - xã hội. | Đánh giá xu hướng thay đổi đặc điểm kinh tế - xã hội của các nhóm nước. |
| 12,5% tổng số điểm = 1,25 điểm | Số câu = 02 TN  Số điểm = 0,5 | Số câu = 01 TN  Số điểm = 0,25 | Số câu = 01 TN  Số điểm = 0,25 | Số câu = 01 TN  Số điểm = 0,25 |
| *Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.* | Biết được những biểu hiện của xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa. | Phân tích được những hệ quả của toàn cầu hóa, khu vực hóa. | Giải thích được nguyên nhân dẫn tới quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa. | Liên hệ thực tiễn của quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa. |
| 12,5% tổng số điểm = 1,25 điểm | Số câu = 02 TN  Số điểm = 0,5 | Số câu = 01 TN  Số điểm = 0,25 | Số câu = 01 TN  Số điểm = 0,25 | Số câu = 01 TN  Số điểm = 0,25 |
| *Một số vấn đề mang tính toàn cầu* | Nhớ được các biểu hiện của một số vấn đề mang tính toàn cầu | Hiểu được nguyên nhân của một số vấn đề mang tính toàn cầu |  | Lí giải được giải pháp giải quyết một số vấn đề mang tính toàn cầu |
| 12,5% tổng số điểm = 1,25 điểm | Số câu: 01 TN  Số điểm: 0,25 | Số câu: 02 TN  Số điểm: 0,5 |  | Số câu: 02 TN  Số điểm: 0,5 |
| *Một số vấn đề châu lục và khu vực* | Biết các đặc điểm của tự nhiên, dân cư - xã hội và kinh tế Châu Phi, Mĩ la tinh, Tây Nam Á và Trung Á. |  | Phân tích được tác động của tự nhiên, dân cư - xã hội đối với kinh tế Châu Phi, Mĩ la tinh, Tây Nam Á và Trung Á. Đề xuất giải pháp. |  |
| 62,5% tổng số điểm = 6,25 điểm | Số câu: 07 TN + 01 câu TL  Số điểm: 3,25 |  | Số câu: 6 TN + 1 câu TL  Số điểm: 3,0 |  |
| **Tổng số điểm: 10 điểm** | Số câu: 12 TN + 01 TL  4,5 điểm (45% tổng số điểm) | Số câu: 04 TN  1,0 điểm (10% tổng số điểm) | Số câu: 08 TN + 01 TL  3,5 điểm (35% tổng số điểm) | Số câu: 04 TN  1,0 điểm (10% tổng số điểm) |