|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung kiến thức** | **Đơn vị kiến thức** | **Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá** | **Số câu hỏi theo mức độ nhận thức** | | | |
| **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Vận dụng cao** |
| 1 | **LỊCH SỬ THẾ GIỚI** | **BÀI 10:**  **CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỮA SAU THẾ KỶ XX** | **Nhận biết**  -Nguồn gốc,đặc điểm của CM KHCN  **Thông hiểu**  **-**Hệ quả của CM KHCN | 1 | 2 |  |  |
| **Bài 11 TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI**  **TỪ 1945 ĐẾN NĂM 2000** | **Nhận biết**  **-**xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh | 1 |  |  |  |
| 2 | **LSVN** | **Bài 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM**  **TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925** | **Nhận biết**  - Nêu được Chuyển biến kinh tế -xã hội VN  **Thông hiểu**  **-**vai trò của tư sản dân tộc và Nguyễn Ái quốc đối với cách mang VN | 3 | 2 |  |  |
|  |  | **BÀI 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM**  **TỪ NĂM (1925 - 1930)** | **Nhận biết**  - Hoạt động của chính của 2 tổ chức cách mang  **Thông hiểu**  **-**Hiểu ý nghĩa của hội nghị thành lập Đảng.  **Vận dụng:** Phân tích được ý nghĩa của sự ra đời ĐCSVN. | 2 | 1 | 1 |  |
|  | **Bài 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935** | **Nhận biết**  - Nguyên nhân của phong trào cách mạng  -Những nội dung cơ bản của LCCT 10/30  **Thông hiểu**  - kết quả,ý nghĩa của phong trào 30-31  **Vận dung:**  -so sánh CLCT với LCCT | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | **Bài 15. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939**  **Bài 16. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA TÁM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI** | **Nhận biết:**  -Chủ trương của đảng thời kì 36-39  **Thông hiểu**  - kết quả,ý nghĩa của phong trào 36-39  **Vận dụng**.  - đánh giá về vai trò của phong trào 36-39. | 2 | 2 | 1 |  |
| **Nhận biết**  - Chủ trương của Đảng  - Diễn biến chính của CMT8  Thông hiểu  - ý nghĩa lịch sử của CMT8  **Vận dụng**  - Đánh giá vai trò của Đảng với CMT8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
|  | **15** | **12** | **4** | **2** |
| **Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức** |  | **7** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **7** | | | **100%** | **45,5%** | **36,5%** | **12%** | **6%** |