**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ**

**TÊN GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ TUYẾT LINH**

**MA TRẬN – ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. NĂM HỌC: 2023 – 2024**

**MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 11**

**THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cấp độ** | **Nhận biết** | | **Thông hiểu** | | **Vận dụng** | | | | **Cộng** |
| **Tên chủ đề/Bài học** | **Cấp độ thấp** | | **Cấp độ cao** | |
| **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** |
| **Bài 9. Văn hoá tiêu dùng** | -Nêu được vai trò của tiêu dùng đối với sự phát triển kinh tế.  –Nêu được khái niệm và vai trò của văn hoá tiêu dùng. |  | -Mô tả được một số đặc điểm trong văn hoá tiêu dùng Việt Nam và các biện pháp xây dựng văn hoá tiêu dùng. |  | – Phê phán những biểu hiện không có văn hoá trong tiêu dùng; tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân làm người tiêu dùng có văn hoá. |  | -Thực hiện được các hành vi tiêu dùng có văn hoá. |  |  |
| *Số câu*  *Số điểm*  *Tỉ lệ %* | 2  0,5  5% |  | 0  0  0% |  | 0  0  0% |  | 0  0  0% |  | *Số câu:02*  *0,5 điểm= 5%* |
| **Bài 13. Quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội** | -Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  - Nêu được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội. |  | Nhận biết được các biểu hiện, nội dung của các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội và hậu quả của hành vi vi phạm. |  | Phân tích được một số hành vi thường gặp trong đời sống liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội. |  | Đánh giá được một số hành vi thường gặp trong đời sống liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. |  |  |
| *Số câu*  *Số điểm*  *Tỉ lệ %* | *3*  *0,75*  *7,5%* |  | *3*  *0,75*  *7,5%* |  | *2*  *0,5*  *5%* |  | *1*  *0,25*  *2,5%* |  | *Số câu:09*  *2,25 điểm= 22,5%* |
| **Bài 14. Quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử** | -Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử.  - Nêu được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử. |  | Nhận biết được các biểu hiện, nội dung của các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử và hậu quả của hành vi vi phạm. |  | Phân tích được một số hành vi thường gặp trong đời sống liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử. |  | Đánh giá được một số hành vi thường gặp trong đời sống liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. |  |  |
| *Số câu*  *Số điểm*  *Tỉ lệ %* | *4*  *1,0*  *10%* |  | *3*  *0,75*  *7,5%* |  | *2*  *0,5*  *5%* |  | *1*  *0,25*  *2,5%* |  | *Số câu:10*  *2,5 điểm= 25%* |
| **Bài 15. Quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo** | -Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo.  - Nêu được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo. |  | Nhận biết được các biểu hiện, nội dung của các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo và hậu quả của hành vi vi phạm. |  | Phân tích được một số hành vi thường gặp trong đời sống liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo. |  | Đánh giá được một số hành vi thường gặp trong đời sống liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. |  |  |
| *Số câu*  *Số điểm*  *Tỉ lệ %* | *4*  *1,0*  *10%* |  | *3*  *0,75*  *7,5%* |  | *2*  *0,5*  *5%* |  | *1*  *0,25*  *2,5%* |  | *Số câu:10*  *2,5 điểm= 25%* |
| **Bài 16. Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc** | -Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc.  - Nêu được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc. |  | Nhận biết được các biểu hiện, nội dung của các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc. |  | Phân tích được một số hành vi thường gặp trong đời sống liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc. |  | Đánh giá được một số hành vi thường gặp trong đời sống liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. |  |  |
| *Số câu*  *Số điểm*  *Tỉ lệ %* | *3*  *0,75*  *7,5%* |  | *3*  *0,75*  *7,5%* |  | *2*  *0,5*  *5%* |  | *1*  *0,25*  *2,5%* |  | *Số câu:09*  *2,25điểm= 22,5%* |
| **Tổng số câu**  **Tổng số điểm**  **Tỉ lệ %** | **16**  **4,0**  **40%** | | **12**  **3,0**  **30%** | | **8**  **2,0**  **20%** | | **4**  **1,0**  **10%** | | **40**  **10**  **100%** |

**Lưu ý:**

- Các câu hỏi ở các cấp độ 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

**ĐỀ KIỂM TRA 1,2 THEO BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2023-2024**

**MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ & PHÁP LUẬT 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT**

| **TT** | **Chủ đề** | **Đơn vị kiến thức** | **Số câu hỏi theo mức độ nhận thức** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Vận dụng cao** |
| **1** | **Chủ đề 6. Văn hoá tiêu dùng** | **Bài 9. Văn hoá tiêu dùng** | 02TNKQ  **Câu 1,2** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Chủ đề 8. Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân** | **Bài 13. Quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội** | 04TNKQ  **Câu 3,4,5** | 03TNKQ  **Câu 17,18,19** | 02TNKQ  **Câu 29,30** | 01TNKQ  **Câu 37** |
| **Bài 14. Quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử** | 04TNKQ  **Câu 6,7,8,9** | 03TNKQ  **Câu 20,21,22** | 02TNKQ  **Câu 31,32** | 01TNKQ  **Câu 38** |
| **Bài 15. Quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo** | 04TNKQ  **Câu 10,11,12,13** | 03TNKQ  **Câu 23,24,25** | 02TNKQ  **Câu 33,34** | 01TNKQ  **Câu 39** |
| **Bài 16. Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc** | 04TNKQ  **Câu 14,15,16** | 03TNKQ  **Câu 26,27,28** | 02TNKQ  **Câu 35,36** | 01TNKQ  **Câu 40** |
| **Tổng** | | | **16** | **12** | **8** | **4** |