**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I – MÔN LỊCH SỬ 12 ( 2024-2025)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung kiến thức** | | **Đơn vị kiến thức** | **Mức độ nhận thức** | | | | | | | **Tổng (câu)** | **Tổng điểm** | |
|  | **Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Nhận biết | | Thông hiểu | | Vận dụng | | |  |  | |
| **CHỦ ĐỀ 1: THẾ GIỚI TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH** | | Liên hợp quốc | 2 | | 1 | |  | | | 3 |  | |
|  | | Trật tự thế giới trong chiến tranh lạnh | 2 | | 1 | |  | | | 3 |  | |
|  | | Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh | 1 | | 1 | |  | | | 2 |  | |
| **CHỦ ĐỀ 2: ASEAN NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ** | | Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) | 2 | | 1 | |  | | | 3 |  | |
| Cộng đồng ASEAN từ ý tưởng đến hiện thực | 2 | | 1 | |  | | | 3 |  | |
| **CHỦ ĐỀ 3: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945, CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ THÁNG 8 NĂM 1945 ĐẾN NAY)** | | Cách mạng tháng Tám 1945. | 2 | | 1 | |  | | | 3 |  | |
| Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)  (Tiết 1) | 3 | |  | |  | | | 3 |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |
| Tổng phần I | | | | 14 | | 6 | |  | 20 | | | 5.0 |
|  | **Phần II: Trắc nghiệm lựa chọn Đúng – Sai** | | | | | | | | | | | |
| **CHỦ ĐỀ 3: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945, CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ THÁNG 8 NĂM 1945 ĐẾN NAY)** | | Cách mạng tháng Tám 1945. | 1 | | 1 | | 2 | | | 4 |  | |
| **CHỦ ĐỀ 1: THẾ GIỚI TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH** | | Liên hợp quốc và trật tự thế giới mới | 1 | | 1 | | 2 | | | 4 |  | |
| Tổng phần II | | | | 2 | | 2 | |  | 8 | | | 2.0 |
| **Phần III: Tự luận**  **CHỦ ĐỀ 2: ASEAN NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ**  **CHỦ ĐỀ 3: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945, CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ THÁNG 8 NĂM 1945 ĐẾN NAY)** | | | |  | | 1 | |  | 2 | | | 3.0 |
| **Tổng điểm** | | | | **40** | | **30** | |  | **30** | | | **10.0** |