**BẢNG MA TRẬN KIỂM TRA KHỐI 10 CUỐI KỲ 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chủ đề** | **Bài** | **Mức độ đánh giá** | | | | | | | | | **Tổng** | | | **Tỷ lệ % Điểm** |
| **Dạng 1** | | | **Dạng 2** | | | **Tự luận** | | |
| **Biết** | **Hiểu** | **Vận** | **Biết** | **Hiểu** | **Vận** | **Biết** | **Hiểu** | **Vận** | **Biết** | **Hiểu** | **Vận** |
| 1 | Chủ đề 7: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam | Bài 11: Công dân với hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | I.2 | I.1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 7,5 |
| 2 | Bài 12: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | I.5 |  |  | I.1 | I.1  II.2 |  |  |  |  | 6 | 3 | 0 | 22,5 |
| 3 | Bài 13: Chính quyền địa phương | I.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Chủ đề 8: Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Bài 14: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | I.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 7,5 |
| 5 | Bài 15: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chế độ chính trị | I.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Bài 16: Hiến pháp nước CHXHCNVN về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân | I.2 |  |  |  |  |  |  |  | III.1 | 2 |  | 1 | 20 |
| 7 | Bài 17: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường | I.2 |  |  |  | I1.4 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 15 |
| 8 | Bài 18: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về về bộ máy nhà nước | I.1 |  |  |  |  |  |  |  | I.1 | 1 |  | 1 | 17,5 |
| **Tổng số câu** | | | 19 | 1 |  |  | 1 | 7 |  |  | 2 | 20 | 8 | 2 | 100 |
| **Tổng số điểm** | | | 4,75 | 0,25 |  |  | 0,25 | 1,75 |  |  | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 10 |
| **Tỷ lệ %** | | | 50 | | | 20 | | | 30 | | | 50 | 20 | 30 | 100 |