|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG THPT PHONG PHÚTỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ- GDCD**NHÓM GDCD** | **MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I** **NĂM HỌC 2023 - 2024****MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN** |

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔNGIÁO DỤC CÔNG DÂN**

**HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023 - 2024**

 **KHỐI 10**

🖎 **Hình thức kiểm tra: Tự luận (30%) và Trắc nghiệm (70%)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạch kiến thức** | **Chủ đề** | **Mức độ đánh giá** | **Tổng** |
| **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Vận dụng cao** | **Số câu****TN** | **Số câu****TL** | **Tổng điểm** |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |
| **1** | **Thị tường và cơ chế thị trường** | Giá cả thị trường và chức năng của giá cả thị trường. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1.0 |
| **2** | **Ngân sách nhà nước và thuế** | Ngân sách nhà nước và thực hiện pháp luật về ngân sách.  | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1.25 |
| Thuế và thực hiện pháp luật về thuế. | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 2.5 |
| **3** | **Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh** | Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 2.5 |
| **4** | **Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tính dụng** | Tín dụng và vai trò của tín dụng. | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 2.75 |
| ***Tổng câu*** | **16** | ***-*** | **12** | ***-*** | ***-*** | **2** | ***-*** | **1** | **28** | **3** | **10 điểm** |
| **Tỉ lệ %** | **40%** | **30%** | **20%** | **10%** | **100** |
| **Tỉ lệ chung** | **70%** | **30%** | **100** |

**Lưu ý:**

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết, thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận. Số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

**KHỐI 11**

🖎 **Hình thức kiểm tra: Tự luận (30%) và Trắc nghiệm (70%)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mạch kiến thức** | **Chủ đề** | **Mức độ đánh giá** | **Tổng** |
| **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Vận dụng cao** | **Số câu****TN** | **Số câu****TL** | **Tổng điểm** |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |
| **1** | Bài 1: Cạnh tranh trong kinh tế thị trường | Cạnh tranh, cung cầu trong kinh tế thị trường | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,5 |
| **2** | Bài 2: Cung - cẩu trong kinh tế thị trường | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,5 |
| **3** | Bài 3: Lạm phát trong kinh tế thị trường | Lạm phát, thất nghiệp | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,5 |
| **4** | Bài 4: Thất nghiệp trong kinh tế thị trường  | Thị trường lao động, việc làm | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0,75 |
| **5** | Bài 5:Thị trường lao động, việc làm | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1,0 |
| **6** | Bài 6: Ý tưởng và cơ hội kinh doanh  | Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh  | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 3,0 |
| **7** | Bài 7: Năng lực cẩn thiết của người kinh doanh  | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0,75 |
| **8** | Bài 8: Đạo đức kinh doanh | Đạo đức kinh doanh | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 2,5 |
| **9** | Bài 9: Văn hoá tiêu dùng | Văn hoá tiêu dùng | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,5 |
| ***Tổng câu*** | **16** | ***-*** | **12** | ***-*** | ***-*** | **1** | ***-*** | **1** | **28** | **2** | **10 điểm** |
| **Tỉ lệ %** | **40%** | **30%** | **20%** | **10%** | **100** |
| **Tỉ lệ chung** | **70%** | **30%** | **100** |

**Lưu ý:**

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết, thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận. Số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

**KHỐI 12**

🖎 **Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm 100%.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC** | **ĐƠN VỊ KIẾN THỨC** | **CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC** | **tổng số câu** | **Tổng thời gian** |  |
| **NHẬN BIẾT** | **THÔNG HIỂU** | **VẬN DỤNG** | **VẬN DỤNG CAO** |  |  | **TỈ LỆ %** |
| **Ch TN** | **Thời** **gian** | **Ch TL** | **Thời gian** | **Ch TN** | **Thời gian** | **Ch TL** | **Thời gian** | **Ch TN** | **Thời gian** | **Ch TL** | **Thời gian** | **Ch TN** | **Thời gian** | **Ch TL** | **Thời gian** | **Ch TN** | **Ch TL** |  |  |
|  1  | **Pháp luật và đời sống** | Pháp luật, đặc trưng, bản chất của pháp luật. | 2 | 1,5 | *-* | - | 2 | *2,5* | *-* | - | *1* | *1,25* | *-* | - | *-* | - | *-* | - | ***5*** | ***-*** | ***5,25*** | *12,5%* |
|  Mối quan hệ giữa PL với ĐĐ, Vai trò của PL | 2 | 1,5 | *-* | - | 1 | *1,25* | *-* | - | *-* | *-* | *-* | - | *-* | - | *-* | - | ***3*** | ***-*** | ***2,75*** | *7,5%* |
| 2 | **Thực hiện pháp luật** |  KN, các hình thức thực hiện pháp luật. | 2 | 1,5 | *-* | - | 1 | *1,25* | *-* | - | *1* | *1,25* | *-* | - | *1* | 2 | *-* | - | ***5*** | ***-*** | ***6*** | *12,5%* |
|  Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý | 2 | 1,5 | *-* | - | 1 | *1,25* | *-* | - | *1* | *1,25* | *-* | - | *-* | - | *-* | - | ***4*** | ***-*** | ***4*** | *10%* |
| 3 | **Công dân bình đẳng trước pháp luật** | Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ | 1 | 0,75 | *-* | - | - | - | *-* | - | *1* | *1,25* | *-* | - | *-* | - | *-* | - | ***2*** | ***-*** | ***2*** | *5%* |
| Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý | 1 | 0.75 | *-* | - | 1 | *1,25* | *-* | - | *-* | - | *-* | - | *1* | 2 | *-* | - | ***3*** | ***-*** | ***4*** | *7,5%* |
| 4 | **Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội** | Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình | 2 | 1,5 | *-* | - | 2 | *2,5* | *-* | - | *2* | 2,5 | *-* | - | *1* | 2 | *-* | - | ***7*** | ***-*** | ***8,5*** | *17,5%* |
| Bình đẳng trong lao động | 2 | 1,5 | *-* | - | 2 | *2,5* | *-* | - | *1* | *1,25* | *-* | - | *1* | 2 | *-* | - | ***6*** | ***-*** | ***7,25*** | *15%* |
| Bình đẳng trong kinh doanh | 2 | 1,5 | *-* | - | 2 | *2,5* | *-* | - | *1* | *1,25* | *-* | - | *-* | - | *-* | - | ***5*** | ***-*** | ***5,25*** | *12,5%* |
| ***Tổng*** | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 40câu | 0 câu | 45 phút | 100% |
| ***Tỉ lệ*** | 40% | 30% | 20% | 10% |  | 100% |
| **Tổng điểm** | **4 điểm** | **3 điểm** | **2 điểm** | **1điểm** |  | **10 điểm** |

Trên đây là ma trận đề kiểm tra học kỳ I môn Giáo dục Công dân của trường THPT Phong Phú năm học 2023 - 2024./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NHÓM TRƯỞNG****Huỳnh Thị Thanh Thúy** | **TỔ TRƯỞNG****Lê Xuân Quyến** | *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 12 năm 2023***KT.HIỆU TRƯỞNG****PHÓ HIỆU TRƯỞNG****Phạm Văn Thiện** |