|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM  TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH  **TỔ SỬ-CÔNG DÂN** | **BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ  II NĂM HỌC 2020-2021**  **Môn: GDCD - LỚP 12** |

*(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | | **Cộng** |
| **Cấp độ thấp** | **Cấp độ cao** |
|  |  |  |  |  |
| **Bài 6**  **CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN** | ***Biết được khái niệm:***  ***1/*** Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, và Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Quyền tự do ngôn luận.  2/ Trách nhiệm của công dân trong việc đảm bảo và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân. | ***Hiểu được:***  1/ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, và Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Quyền tự do ngôn luận.  2/ Trách nhiệm của công dân trong việc đảm bảo và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân. | ***Vận dụng vào thực tiễn***  1/ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, và Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Quyền tự do ngôn luận.  2/ Trách nhiệm của công dân trong việc đảm bảo và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân. | ***Vận dụng và xử lí tình huống trong cuộc sống thực tiễn:***  1/ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, và Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Quyền tự do ngôn luận.  2/ Trách nhiệm của công dân trong việc đảm bảo và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân. |  |
| Số câu: 5 | Số câu: 3 | Số câu: 3 | Số câu: 1 | Số câu: 12 |
| **Bài 7**  **CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ** | ***Biết được khái niệm và ý nghĩa :***  1/ Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân.  2/ Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  3/ Quyền khiếu nại và tố cáo của công dân.  4/ Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân. | ***Hiểu được:***  1/ Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân.  2/ Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  3/ Quyền khiếu nại và tố cáo của công dân.  4/ Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân. yền dân | ***Vận dụng vào thực tiễn***  ***V***iệc thực hiện quyền dân chủ của công dân và trách nhiệm của nhà nước và của mỗi công dân đối với đất nước và xã hội. | ***Vận dụng và xử lí tình huống trong cuộc sống thực tiễn:***  Việc thực hiện quyền dân chủ của công dân và trách nhiệm của nhà nước và của mỗi công dân đối với đất nước và xã hội. |  |
| Số câu: 7 | Số câu: 6 | Số câu: 3 | Số câu: 2 | Số câu: 18 |
| **TS câu:**  **Tổng tỉ lệ** % | **Số câu: 12**  Tỉ lệ: 40% | **Số câu: 9**  Tỉ lệ: 30% | **Số câu: 6**  Tỉ lệ: 20% | **Số câu 3**  Tỉ lệ: 10% | **Số câu:30**  **Số** điểm:10  Tỉ lệ: 100% |

…………………………………………………………

**MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2020-2021**

**Môn: GDCD - LỚP 12**

*(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T**  **T** | **NỘI**  **DUNG**  **KIẾN THỨC** | **ĐƠN**  **VỊ**  **KIẾN THỨC** | **Mức độ thông hiểu** | | | | | | | **Tổng** | | | **%**  **tổng**  **điểm** |
| **Nhận biết** | **Thông hiểu** | | **Vận dụng** | | **Vận dụng cao** | | **Số câu hỏi** | | **Thời**  **gian**  **(phút)** |
| **Số**  **CH** | **Số**  **CH** | **Thời**  **gian**  **(phút)** | **Số**  **CH** | **Thời**  **gian**  **(phút)** | **Số**  **CH** | **Thời**  **gian**  **(phút)** | **Trắc**  **nghiệm** | **Tự**  **luận** |
| **1** | Công dân với các quyền tự do cơ bản | 1.Công dân với các quyền tự do cơ bản  (Mục 1.c, d, e và 2. b) | 5 | 3 | 3 | 3 | 7’30” | 1 | 4 | 12 | 0 | 18’15” | **40** |
| **2** | Công dân với các quyền dân chủ | 2. Công dân với các quyền dân chủ | 7 | 6 | 6 | 3 | 7’30” | 2 | 8 | 18 | 0 | 26’45” | **60** |
| **Tổng** | | | **12** | **9** | **9** | **6** | **15** | **3** | **12** | **30** | **0** | **45** |  |
| **Tỷ lệ (%)** | | | **40** | **30** | | **20** | | **10** | | **100** | **0** |  |  |
| **Tỷ lệ chung (%)** | | | **70** | | | **30** | | | | **100** | |  |  |

**\*Lưu ý**

**-Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng**