**SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM**

**TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN**

**MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN GD KT& PL 11 CUỐI HKI (2024- 2025)**

**I.** **Ma trận đề kiểm tra định kì môn GD KT& PL 11** (TNKQnhiều lựa chọn; TNKQ đúng – sai; tự luận)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/**  **chủ đề** | **Nội dung/đơn vị kiến thức** | **Mức độ đánh giá** | | | | | | | | | **Tổng** | | | **Tỉ lệ**  **% điểm** |
| **TNKQ nhiều lựa chọn** | | | **TNKQ đúng/ sai** | | | **Tự luận** | | |  | | |  |
| **Biết** | **Hiểu** | **VD** | **Biết** | **Hiểu** | **VD** | **Biết** | **Hiểu** | **VD** | **Biết** | **Hiểu** | **VD** |  |
| 1 | **Chủ đề 1:** Cạnh tranh, Cung – Cầu trong nền kinh tế thị trường | **Bài 2.** Cung – Cầu trong nền kinh tế thị trường | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 2 | **Chủ đề 2:** Lạm phát và thất nghiệp | **Bài 4.** Thất nghiệp | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | **Chủ đề 3:** Thị trường lao động và việc làm | **Bài 5.** Thị trường lao động và việc làm | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 4 | **Chủ đề 4:** Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh | **Bài 6.** Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh | 4 | 2 |  | 1\* | 1\* | 1\*,1\* |  |  | 1 | 4,25 | 2,25 | 1,5 |  |
| 5 | **Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh** | **Bài 7.** Đạo đức kinh doanh | 3 | 3 |  | 1\* | 1\* | 1\*,1\* |  |  | 1 | 3,25 | 3,25 | 1,5 |  |
| **Tổng số câu** | | | 11 | 7 |  | 1/2 | 1/2 | 1 |  |  | 2 | 11,5 | 7,5 | 3 |  |
| **Tổng số điểm** | | | 3,66 | 2,33 |  | 0,5 | 0,5 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| **Tỉ lệ %** | | | **80** | | | | | | **20** | | | **40** | **30** | **30** | **100** |

**II. Bảng đặc tả đề kiểm tra cuối kì I Môn: GD KT &PL 11**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/**  **chủ đề** | **Nội dung/ đơn vị kiến thức** | **Mức độ đánh giá** | **Hình thức** | |
| **TNKQ** | **Tự luận** |
| 1 | **Chủ đề 1:** Cạnh tranh, Cung – Cầu trong nền kinh tế thị trường | **Bài 2.** Cung – Cầu trong nền kinh tế thị trường | **Nhận biết**  -Nêu được các khái niệm: Cung, cầu.  - Các nhân tố ảnh hưởng đến cung, cầu.  **Thông hiểu**  - Giải thích được mối quan hệ cung- cầu trong nền kinh tế thị trường.  - Giải thích được vai trò của quan hệ cung – cầu trong nền kinh tế thị trường | TN nhiều lựa chọn và TN đúng / sai |  |
| 2 | **Chủ đề 2:** Lạm phát và thất nghiệp | **Bài 4.** Thất nghiệp | **Nhận biết:**  Nêu được khái niệm thất nghiệp và các loại hình thất nghiệp.  **Thông hiểu:** Trình bàyđược các loại hình thất nghiệp. | TN nhiều lựa chọn và TN đúng / sai |  |
| 3 | **Chủ đề 3:** Thị trường lao động và việc làm | **Bài 5.** Thị trường lao động và việc làm | **Nhận biết**  Nêu được các khái niệm: lao động, việc làm, thị trường lao động, thị trường việc làm. | TN nhiều lựa chọn và TN đúng / sai |  |
| 4 | **Chủ đề 4:** Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh | **Bài 6.** Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh | **Nhận biết**  - Nêu được thế nào là ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh, tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh  **Thông hiểu**  - Giải thích được tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh và xác định, đánh giá các cơ hội kinh doanh. - Giải thích được tại sao cần có ý tưởng kinh doanh; các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh.  **Vận dụng**  Vận dụng kiến thức bài học để nhận xét, đánh giá và xử lí được các tình huống cụ thể trong thực tiễn. | TN nhiều lựa chọn và TN đúng / sai | Tự luận |
| 5 | **Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh** | **Bài 7.** Đạo đức kinh doanh | **Nhận biết**  - Nêu được quan niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh biểu hiện của đạo đức kinh doanh.  **Thông hiểu**  Hiểu được vai trò và các biểu hiện của đạo đức kinh doanh.  **Vận dụng**  Vận dụng kiến thức bài học để nhận xét, đánh giá và xử lí được các tình huống cụ thể trong thực tiễn. | TN nhiều lựa chọn và TN đúng / sai | Tự luận |
| **Tổng số câu** | | |  | **20** | **2** |