**SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ**

**BẢNG MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA**

**HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024**

MÔN: ĐỊA LÍ KHỐI: 11

**Thời gian làm bài: 45 phút**

**1. Khung ma trận đề kiểm tra cuối kì**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/**  **chủ đề** | **Nội dung/đơn vị kiến thức** | **Mức độ nhận thức** | | | | | | | | **Tổng**  **điểm** |
| **Nhận biết (TNKQ)** | | **Thông hiểu (TL)** | | **Vận dụng**  **(TL)** | | **Vận dụng cao**  **(TL)** | |
| **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** |  |
| **1** | **Liên minh châu Âu (EU)** | - Một liên kết kinh tế khu vực lớn  -Vị thế của khu vực trong nền kinh tế thế giới  - Hợp tác và liên kết trong khu vực | 6 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| **2** | **Khu vực Đông Nam Á** | - Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên  - Dân cư, xã hội  - Kinh tế | 10 |  | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  |
| **Tổng số câu** | |  | 16 |  | 4 | 1 |  | 1 | 4 |  |  |
|  | **Tổng hợp chung** |  | 40% - 4 điểm | | 30% - 3 điểm | | 20% -2 điểm | | 10% - 1 điểm | |  |

**Lưu ý:**

**TNKQ:** Trắc nghiệm**; TL:** Tự luận;

- Các câu hỏi ở mức độ **nhận biết** là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm; số điểm cho câu tự luận được quy định rõ trong đáp án và hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

**2. Đặc tả đề kiểm tra cuối kì I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/**  **chủ đề** | **Nội dung/đơn vị kiến thức** | **Mức độ đánh giá** | **Mức độ nhận thức** | | | |
| **Nhận biết (TNKQ)** | **Thông hiểu**  **(TL)** | **Vận dụng**  **(TL)** | **Vận dụng cao**  **(TL)** |
| **1** | **Liên minh châu Âu (EU)** | – Một liên kết kinh tế khu vực lớn  – Vị thế của khu vực trong nền kinh tế thế giới   * Hợp tác và liên kết trong khu vực | **Nhận biết**  Trình bày được quy mô, mục tiêu, thể chế hoạt động của EU.  **Thông hiểu**  - Phân tích được vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới và một số biểu hiện của hợp tác và liên kết trong khu vực.  -Phân tích được các lĩnh vực hợp tác liên kết của EU.  - Hiểu được ý nghĩa của các lĩnh vực hợp tác liên kết trong EU  **Vận dụng**  – Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.  – Vẽ được biểu đồ, nhận xét.  **Vận dụng cao**  Vận dụng giải thích các mặt tự do lưu thông trong EU | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | **Khu vực Đông Nam Á** | – Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên  – Dân cư, xã hội  – Kinh tế | **Nhận biết**  - Trình bày được vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội.  - Trình bày được tình hình phát triển kinh tế chung.  - Trình bày sự phát triển các ngành kinh tế của khu vực Đông Nam Á.  **Thông hiểu**  Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đến phát triển KT-XH.  **Vận dụng**  – Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích số liệu, tư liệu.  – Nhận biết các dạng biểu đồ.  – Vẽ được biểu đồ, nhận xét biểu đồ.  - Tính mật độ dân số, tỉ lệ dân thành thị, cán cân thương mại.  **Vận dụng cao**  – Giải thích được tình hình phát triển kinh tế chung, sự phát triển các ngành kinh tế của khu vực Đông Nam Á. | 10 | 1 | 1 | 3 |
| **Số câu/ loại câu** | | |  | **16 câu TNKQ** | **4 câu TNKQ**  **1 Câu TL** | **1 Câu TL** | **4 câu TNKQ** |
| **Tổng số** | | |  | **40%** | **30%** | **20%** | **10%** |