**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK**

**TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG**

**Ma trận đề kiểm tra cuối kì I**

**Môn : Địa Lí 11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề/Mức độ nhận thức** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Vận dụng cao** |
| **Hợp chủng quốc Hoa Kì** | Biết được các đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội và tình hình phát triển kinh tế của Hoa Kì. | Phân tích được ảnh hưởng của tự nhiên, dân cư, xã hội đối với sự phát triển kinh tế Hoa Kì. | Giải thích được nguyên nhân phát triển kinh tế - xã hội Hoa Kì | Nhận xét, đánh giá tình hình phát triển các ngành kinh tế Hoa Kì. |
| 60% tổng số điểm = 6,0 điểm | Số câu = 05 TN  Số điểm = 1,25 | Số câu = 05 TN + 01 câu TL  Số điểm = 2,75 | Số câu = 05 TN  Số điểm = 1,25 | Số câu = 03 TN  Số điểm = 0,75 |
| **Liên minh Châu Âu** | Biết được sự ra đời, phát triển, mục đích và thể chế của Liên minh Châu Âu (EU). | Phân tích được vai trò, những thành tựu của Liên minh Châu Âu (EU). | Giải thích, đánh giá được vai trò, vị thế của Liên minh Châu Âu (EU) trên trường quốc tế. | Nhận xét, đánh giá được vai trò, vị trí, ý nghĩa của các hoạt động liên kết trong Liên minh Châu Âu (EU). |
| 40% tổng số điểm = 4,0 điểm | Số câu = 02 TN + 01 TL  Số điểm = 2,0 | Số câu = 02 TN  Số điểm = 0,5 | Số câu = 03 TN  Số điểm = 0,75 | Số câu = 03 TN  Số điểm = 0,75 |
| **Tổng số điểm: 10 điểm** | Số câu: 07 TN + 01 TL =  3,25 điểm (32,5% tổng số điểm) | Số câu: 07 TN + 01 TL =  3,25 điểm (32,5% tổng số điểm) | Số câu: 08 TN = 2,0 điểm (20% tổng số điểm) | Số câu: 06 TN =  1,5 điểm (15% tổng số điểm) |