**MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11**

**1. Khung ma trận đề kiểm tra giữa kì I**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/****chủ đề** | **Nội dung/đơn vị kiến thức** | **Mức độ nhận thức** |
| **Nhận biết (TNKQ)** | **Thông hiểu****(TL)** | **Vận dụng****(TL)** | **Vận dụng cao****(TL)** |
| **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** |
| **1** | **Sự khác biệt về trình độ phát triển KT-XH của các nhóm nước** | – Các nhóm nước– Sự khác biệt về kinh tế - xã hội | 2  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|
|
| **2** | **Toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế và an ninh toàn cầu** | – Toàn cầu hoá kinh tế– Khu vực hoá kinh tế– Một số tổ chức khu vực và quốc tế– An ninh toàn cầu | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|
| **3** | **Nền kinh tế tri thức** | – Đặc điểm– Các biểu hiện | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Khu vực Mỹ Latinh** | – Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên– Dân cư, xã hội– Kinh tế – Cộng hoà Liên bang Brasil (Bra-xin): Tình hình phát triển kinh tế và những vấn đề xã hội cần phải giải quyết | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| **5** | **Liên minh châu Âu** | -Lịch sử ra đời và phát triển của EU.- Mục tiêu và cơ chế hợp tác.- Qui mô nền kinh tế, vị thế của EU.- Hợp tác, liên kết trong EU | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **6** | **Khu vực Đông Nam Á** | – Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên– Dân cư, xã hội– Kinh tế­ \_ Hiệp hội các nước ĐNA | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |
| **7** | **Nhận xét biểu đồ và bảng số liệu** |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | **Tổng hợp chung** |  | **40% - 4 điểm** | **30% - 3 điểm** | **20% -2 điểm** | **10% - 1 điểm** |