**MA TRẬN ĐẶC TẢ**

**MÔN: GDKT&PL LỚP 11– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT**

**NĂM HỌC 2023 – 2024**

| **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** | **Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật** | **1. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật** | **Nhận biết:**  - Quy định chung về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật (1 TN câu)  - Quy định cơ bản của bản của pháp luật về bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân(2 câu TN)  - Quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý của công dân (2 câu)  - Ý nghĩa của quyền bình đẳng của công dân đối với đời sống con người và xã hội. ( 1 câu)  - Thực hiện pháp luật về quyền bình đẳng của công dân (1 câu)  **Thông hiểu:**  - Quy định cơ bản của bản của pháp luật về bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân (1 câu TL)  - Thực hiện pháp luật về quyền bình đẳng của công dân (1 câu) | 7TN | 1TL và 1 TN | 1TL | 1TL |
| **2** | **Bình đẳng giới** | **2. Bình đẳng giới** | **Nhận biết:**  - Quy định của Hiến pháp năm 2013 về bình đẳng giới. (1 câu TN)  - Quy định cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. (2 câu TN)  - Quy định cơ bản cảu pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục. (1 câu TN)  - Quy định cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh lao động. (1 câu TN)  - Quy định cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình. ( 2 câu TN)  - Quy định cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, xã hội. (1 câu TN)  - Hành vi vi phạm quy định về bình đẳng giới. (1 câu TN)  T**hông hiểu**:  - Quy định của Hiến pháp năm 2013 về bình đẳng giới. (1 câu TN)  - Quy định cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. (1 câu TL)  - Quy định cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh lao động. (1 câu TN)  **Vận dụng:**  - Quy định cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. (1 câu TL)  **Vận dụng cao:**  - Quy định cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình (1 câu TL) | 9 TN | 3 TN |
| **Tổng** | | |  | **16** | **5** | **1** | **1** |