**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I**

**MÔN: GD KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10**

**NĂM HỌC: 2025-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chủ đề | Bài | Mức độ đánh giá | | | | | | | | | Tổng | | | Tỉ lệ |
| TNKQ | | | | | | Tự luận | | |
| *Nhiều lựa chọn* | | | *Đúng- sai* | | | Biết | Hiểu | VD |  |
| Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD |
| **Chủ đề 3. Ngân sách nhà nước và thuế** | **Bài 5.** Ngân sách nhà nước. | 2 | 1 |  | 1a,b | 1c | 1d |  |  | 1 |  |  |  |  |
| **Bài 6.** Thuế | 2 | 1 |  | 2a,b | 2c | 2d |  |  |  |  |  |  |  |
| **Chủ đề 4. Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh.** | **Bài 7.** Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh. | 2 | 1 |  | 3a,b | 3c | 3d |  | 1/2 | 1/2 |  |  |  |  |
| **Chủ đề 5. Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống** | **Bài 8.** Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống | 2 | 1 |  | 4a,b | 4c | 4d |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số câu** | | 8 | 4 |  | 8 | 4 | 4 |  |  |  | 16  ( 8 NLC; 8Đ-S) |  |  |  |
| **Tổng số điểm** | | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I**

**MÔN: GD KINH TẾ PHÁP LUẬT 10**

**NĂM HỌC 2025-2026.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chủ đề/Bài | Yêu cầu cần đạt | Mức độ | Số câu | | | Đánh giá năng lực | |
| TN nhiều lựa chọn | TN đúng-sai | Tự luận | Tên năng lực | Chỉ báo (Biểu hiện của năng lực) |
| 1 | **Bài 5.** Ngân sách nhà nước. | -Nhận biết được :  +1 số đặc điểm của ngân sách nhà nước.  + Vai trò, đặc điểm của ngân sách nhà nước thông qua 1 số chính sách. | Biết | C1,2 | 1a,b |  | NL1,3 | Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH |
| - Hiểu được vai trò của ngân sách nhà nước.  - Nguyên tắc thu chi của ngân sách nhà nước. | Hiểu | C3 | 1c |  | NL2  NL3 | -Năng lực phát triển bản thân  -Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH |
| -VD những kiến thức đã học lí giải những vấn đề liên quan đến NSNN. | VD |  | 1d | 1 | NL3 | -Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH |
| 2 | **Bài 6.** Thuế | -Nhận biết được:  + Đặc điểm, vai trò của thuế; 1 số loại thuế phổ biến.  +Thuế không phải là nguồn thu duy nhất của NSNN | Biết | C4,5 | 2a,b |  | NL2,3 | -Năng lực phát triển bản thân  -Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH |
| -Hiểu được những quyến của người nộp thuế; vai trò của thuế. | Hiểu | C6 | 2c |  | NL2,3 | -Năng lực phát triển bản thân  -Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH |
| -Nhận xét, đánh giá được được những hành vi gian lận thuế, vai trò, chức năng của nhà nước | VD |  | 2d |  | NL2,3 | -Năng lực phát triển bản thân  -Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH |
| 3 | **Bài 7.** Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh. | -Nhận biết được đặc điểm của doanh nghiệp, các mô hình và vai trò sản xuất kinh doanh(SXKD). | Biết | C7,11 | 3a,b |  | NL2,3 | -Năng lực phát triển bản thân  -Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH |
| -Nguyên tắc hoạt động của mô hình SXKD, vai trò của SXKD.  -Đặc điểm, chủ thể của các mô hình SXKD | Hiểu | C12 | 3c | 1/2 | NL2,3 | -Năng lực phát triển bản thân  -Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH |
| -Đánh giá hoạt động của mô hình doanh nghiệp, các loại thuế phải đóng của 1 số mô hình SXKD  -Rút ra ưu, nhược điểm của 1 số mô hình SXKD. So sánh, phân biệt các mô hình SXKD | VD |  | 3d | 1/2 | NL2,3 | -Năng lực phát triển bản thân  -Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH |
| 4 | **Bài 8.** Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống | Nhận biết: Đặc điểm, bản chất,vai trò của tín dụng. | Biết | C8,9 | 4a,b |  | NL2,3 | -Năng lực phát triển bản thân  -Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH |
| -Hiểu được đặc điểm nổi bật,vai trò của tín dụng | Hiểu | C10 | 4c |  | NL2,3 | -Năng lực phát triển bản thân  -Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH |
| Bản chất của tín dụng | VD |  | 4d |  | NL3 | -Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH |
|  | Tổng số câu |  |  | 12 | 4 | 3 |  |  |
|  | Tổng số điểm |  |  | 3.0 | 4.0 | 3.0 |  |  |
|  | **Tỉ lệ** |  |  | **40%** | **30%** | **30%** |  |  |

***Ghi chú:***

I – Năng lực điều chỉnh hành vi

II – Năng lực phát triển bản thân

III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH