**MÔN: GDKT&PL 11**

**KIỂM TRA GIỮA KỲ I**

**NGÀY 30/10/2023. THỜI GIAN 45 PHÚT**

**I.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dungkiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng |
| Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao |
| Trắc nghiệm | Trắc nghiệm | Trắc nghiệm | Trắc nghiệm | CH | Điểm | TG |
| CH | Điểm | TG | CH | Điểm | TG | CH | Điểm | TG | CH | Điểm | TG | TN | TN | TN |
| 1 | Bài 1: Cạnh tranh trong kinh tế thị trường | 8 | 2 | 6 | 6 | 1,5 | 6.5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0,5  | 4  | 20 | 5 | 23,5 |
| 2 | Bài 2: Cung cầu trong kinh tế thị trường | 8 | 2 | 6 | 6 | 1,5 | 6.5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0,5 | 4 | 20 | 5 |  |
| Tổng | 16 | 4 | 12 | 12 | 3 | 13 | 8 | 2 | 12 | 4 | 1 | 8 | 40 | 10 | 45 |
| Tỷ lệ % | 40 | 30 | 20 | 10 | 100 |
| Tỷ lệ chung | 70 | 30 |

**II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên bài** | **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 | Bài 1: Cạnh tranh trong kinh tế thị trường | **Nhận biết**- Nêu được khái niệm cạnh tranh. Giải thích được nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.**Thông hiểu**- Hiểu được kiến thức về cạnh tranh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cạnh tranh**Vận dụng**- Phân tích được vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế.**Vận dụng cao*** Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về cạnh tranh; phân tích, đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong thực hiện cạnh tranh; đồng tình, ủng hộ những hành vi cạnh tranh lành mạnh; phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
 | 8 | 6 | **4** | **2** |
| 2 | Bài 2: Cung cầu trong kinh tế thị trường | **Nhận biết*** Nêu được khái niệm cung, cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cung, cầu

**Thông hiêu*** Phân tích được mối quan hệ và vai trò của quan hệ cung – cầu trong nền kinh tế thị trường.

 **Vận dụng*** Giải thích được một cách đơn giản một số hiện tượng kinh tế về cung - cầu đang diễn ra trong đời sống xã hội

**Vận dụng cao*** Vận dụng được kiến thúc đã học để phân tích được mối quan hệ cung - cầu trong trường hợp cụ thể.
 | 8 | 6 | **4** | **2** |
| **Tổng** |  | 16 | 12 | 8 | 4 |