|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM  **TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP VÀ HƯỚNG NGHIÊP**  **LÊ THỊ HỒNG GẤM** | **MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I**  **NĂM HỌC 2024-2025**  **MÔN: GDKTPL- KHỐI 11**  **Thời gian làm bài: 45 phút.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NỘI DUNG**  **KIẾN THỨC** | **ĐƠN VỊ**  **KIẾN THỨC** | **CHUẨN KIẾN THỨC – KỸ NĂNG CẦN KIỂM TRA** | **SỐ CÂU HỎI** | | |
| **NB** | **TH** | **VD** |
|  | **Bài 1: Cạnh tranh trong kinh tế thị trường** | Cạnh tranh trong kinh tế thị trường | **Nhận biết**  - Nêu được khái niệm cạnh tranh.  - Nhận biết biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh.  **Thông hiểu**  - Giải thích được nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh  - Phân tích được vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế  **Vận dụng**  - Nhận diện và có thái độ phù hợp với những hành vi cạnh tranh trên thị trường. | 2, 7, 8, 9, 10, 15, 20,  3a)  3b)  3d) | 5,  21  1c)  3c) | 19 |
|  | **Bài 2: Cung - cầu trong kinh tế thị trường** | Cung - cầu trong kinh tế thị trường | **Nhận biết**  - Nêu được khái niệm cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung  - Nêu được khái niệm cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu.  **Thông hiểu**  - Phân tích được mối quan hệ và vai trò của quan hệ cung - cầu trong nền kinh tế.  - Phân tích quan hệ cung - cầu trong hoạt động sản xuất và kinh doanh cụ thể.  **Vận dụng:**  - Áp dụng quy luật cung- cầu để nhận xét, đưa ra quản điểm về một số hoạt động, chiến lược kinh doanh cụ thể. | 3, 4, 13,  22  2b)  2c)  24 | 12, 14  1d)  2a) | 1b)  2d) |
|  | **Bài 3: Lạm phát trong kinh tế thị trường** | Lạm phát trong kinh tế thị trường | **Nhận biết**  - Nêu được khái niệm lạm phát.  - Liệt kê được các loại hình lạm phát.  - Nêu nguyên nhân dẫn đến lạm phát.  - Mô tả được hậu quả của lạm phát đối với nền kinh tế và xã hội.  - Nêu được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát.  **Vận dụng**  - Đánh giá hiện tượng lạm phát trong một số trường hợp cụ thể. | 1,  6, 11, 16, 17, 18,  23  1a)  4a)  4c)  4d) |  | 4b) |
|  | **TỔNG SỐ CÂU** | | | 28 | 8 | 4 |
|  | **TỈ LỆ % ĐIỂM SỐ** | | | 70% | 20% | 10% |

|  |
| --- |
| **TỔ TRƯỞNG**  **BÙI XUÂN KIM SA** |