**KIỂM TRA GIỮA KÌ HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mức độ nhận thức** | | | | **Tổng**  **10** |
| **Nhận biết**  **3** | **Thông hiểu**  **3** | **Vận dụng**  **3** | **Vận dụng cao**  **1** |
| **BÀI 6: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYÊN TỰ DO CƠ BẢN** | Chỉ ra được khái niệm | Hiểu được nội dung của quyền | Phê phán hành vi vi phạm pháp luật | Lựa chọn cách ứng xử phù hợp với pháp luật |  |
| **Số câu: 8**  **Số điểm: 2,5**  **Tỉ lệ 25%** | Số câu: 3  Số điểm: 0,9375 Tỉ lệ 9,375 % | Số câu: 2  Số điểm: 0,625  Tỉ lệ:6,25% | Số câu: 2  Số điểm: 0,625  Tỉ lệ: 6,25% | Số câu: 1  Số điểm: 0,3125  Tỉ lệ: 3,125% | Số câu: 8  Số điểm: 2,5  Tỉ lệ 25% |
| **BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ** | - Nêu được khái niệm, nội dung , ý nghĩa quyền bầu cử và quyền ứng cử; quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. | - Hiểu được nội dung quyền bầu cử và quyền ứng cử; quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. | - Ủng hộ các hành vi thực hiện đứng các quyền dân chủ của công dân  -Phê phán các hành vi làm trái quy định của pháp luật về quyền dân chủ của công dân | Lựa chọn cách ứng xử phù hợp với pháp luật |  |
| **Số câu: 12**  **Số điểm: 2,75**  **Tỉ lệ 37,5%** | Số câu: 4  Số điểm: 1,25 Tỉ lệ 12,5% | Số câu: 4  Số điểm: 1,25  Tỉ lệ: 12,5% | Số câu: 3  Số điểm: 0,9375  Tỉ lệ: 9,375 % | Số câu: 1  Số điểm: 0,3125  Tỉ lệ: 3,125% | Số câu: 12  Số điểm: 3,75  Tỉ lệ 37,5% |
| **BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN** | - Nắm được quyền học tập của công dân | - Hiểu được quyền sáng tạo của công dân | - Vận dụng quyền sáng tạo của cá nhân | Lựa chọn cách ứng xử phù hợp với pháp luật |  |
| **Số câu: 12**  **Số điểm: 3,75**  **Tỉ lệ 37,5%** | Số câu: 4  Số điểm: 1,25 Tỉ lệ 12,5% | Số câu: 3  Số điểm: 0,9375  Tỉ lệ: 9,375 % | Số câu: 4  Số điểm: 1,25  Tỉ lệ: 12,5% | Số câu: 1  Số điểm: 0,3125  Tỉ lệ: 3,125% | Số câu: 12  Số điểm: 3,75  Tỉ lệ 37,5% |
| **Số câu: 32**  **Số điểm: 10**  **Tỉ lệ 100%** | Số câu: 11  Số điểm: 3,4375 Tỉ lệ 34,375 % | Số câu: 9  Số điểm: 2,8125  Tỉ lệ: 28,125% | Số câu: 9  Số điểm: 2,8125  Tỉ lệ: 28,125% | Số câu: 3  Số điểm: 1,5  Tỉ lệ 9,375 % | Số câu: 32  Số điểm: 10  Tỉ lệ 100% |