|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG **TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG****NGÔ QUYỀN**  | **MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I** **NĂM HỌC 2024 – 2025** **Môn: Địa lí; Khối: 10** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chương/chủ đề** | **Nội dung/đơn vị kiến thức** | **Cấp độ tư duy** | **Tổng****lệnh hỏi** |
| **Phần I** | **Phần II** | **Phần III** |
| **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** |
| 1 | Sử dụng bản đồ | - Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ- Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống. | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | **5** |
| 2 | Trái Đất | - Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất- Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất. | 4 | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | **12** |
| 3 | Thạch quyển | - Thuyết kiến tạo mảng- Nội lực và ngoại lực- Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | **9** |
| 4 | Khí quyển | - Nhiệt độ không khí- Khí áp và gió | 1 | 3 |  | 4 |  1 | 3 |  |  | 2 | **14** |
| **Tổng lệnh hỏi theo phần và cấp độ tư duy** | **9** | **9** |  | **7** | **3** | **6** | **0** | **0** | **6** | **40** |

**Lưu ý:**

- Các con số trong bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi. Mỗi câu hỏi tại phần I và phần III là một lệnh hỏi; mỗi ý hỏi tại phần II là một lệnh hỏi.

- Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (chỉ có một phương án đúng).

- Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai.

- Phần III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

- Tỉ lệ cấp độ tư duy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cấp độ** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Tổng** |
| Số lệnh hỏi | 16 | 12 | 12 | **40** |
| Tỉ lệ (%) | 40 | 30 | 30 | **100** |