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 10**

**Năm học 2024-2025**

**I. Xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì**

**Khung ma trận đề kiểm tra định kì môn GDKT&PL** (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 3:**  **NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THUẾ** | **Bài 5:** **NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC** | 2 | 1 |  |  | |  |  |  | |  |  | 2 | 1 |  | 10% |
| 2 | **Chủ đề 3:** **NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THUẾ** | **Bài 6: THUẾ** | 2 | 2 |  | 1/2 | | 1/2 |  |  | |  |  | 2 | 2 | 1 | 25% |
| 3 | **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 | 2 |  | 1/2 | | 1/2 |  |  | |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 25% |
|  | **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** | 3 | 1 |  | 1/2 | | 1/2 |  |  | |  | 3 | 1 | 1 |  | 25% |
|  | **Chủ đề 5:**  **TÍN DỤNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG**  **CÁC DỊCH VỤ TÍN DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG** | **Bài 9:**  **DỊCH VỤ TÍN DỤNG** | 2 | 1 |  | 1/2 | | 1/2 |  |  | |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 20% |
| **Tổng số câu** | | | 11 | 7 |  | 2 | | 2 |  |  | |  | 2 |  |  |  |  |
| **Tổng số điểm** | | | 3.6 | 2.3 |  | 1 1 | | | |  | |  | 2 |  |  |  |  |
| **Tỉ lệ %** | | | **80** | | | | | | | **20** | | | | **40** | **30** | **30** | **100%** |

**2. Bảng đặc tả đề kiểm tra cuối kì I Môn: GDKT&PL10**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/**  **chủ đề** | **Nội dung/đơn vị kiến thức** | **Yêu cầu cần đạt** | **Mức độ đánh giá** | |
| **TNKQ** | **Tự luận** |
| 1 | **Chủ đề 3:**  **NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THUẾ** | **Bài 5: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC** | **TRÁC NGHIỆM(Nhiều lựa chọn và TN đúng sai)**  **Nhận biết**:  -Nắm được khái niệm ngân sách nhà nước.  **Thông hiểu:** -Hiểu được đặc điểm và vai trò ngân sách nhà nước. | 2  1 |  |
| 2 | **Chủ đề 3:**  **NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THUẾ** | **Bài 6 : THUẾ** | **TRÁC NGHIỆM(Nhiều lựa chọn và TN đúng sai)**  **Nhận biết:** - Kể được tên một số loại thuế phổ biến.  -Biết được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật về thuế  **Thông hiểu:** Giải thích được vì sao nhà nước phải thu thuế, vai trò của thuế trong đời sống  **Vận dụng:** | 2  1 |  |
| 3 | **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** | **TRÁC NGHIỆM(Nhiều lựa chọn và TN đúng sai)**  **Nhận biết:** Nhận biết được sản xuất kinh doanh là gì ? Một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của nó.  **Thông hiểu:** -Hiểu được vai trò của sản xuất kinh doanh.  -Các loại hình doanh nghiệp.  **TỰ LUẬN: :** Liên hệ nghành nghề kinh doanh địa phương em. | 2  2 | 1 |
|  | **Chủ đề 5 :**  **TÍN DỤNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG**  **CÁC DỊCH VỤ TÍN DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG** | **Bài 8:**  **TÍN DỤNG VÀ VAI TRÒ CẢ TÍN DỤNG** | **Nhận biết:** Nắm được khái niệm, đặc điểm.  **Thông hiểu:** Hiểu được vai trò tích cực của tín dụng đối với đời sống của bản thân, gia đình và xã hội. | 2  2 |  |
|  | **Chủ đề 5 :TÍN DỤNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG**  **CÁC DỊCH VỤ TÍN DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG** | **Bài 9:**  **DỊCH VỤ TÍN DỤNG** | **Nhận biết:** Nhận biết và mô tả được đặc điểm một số dịch vụ tín dụng.  -Nhận biết các loại hình dịch vụ tín dụng.  **Thông hiểu:** Hiểu và biết cách sử dụng có trách nhiệm một số dịch vụ tín dụng.  **Vận dụng:**  **Tự luận:** -Trách nhiệm của bản than trong việc sử dụng dịch vụ tín dụng. | 3  1 | 1 |
| **Tổng số câu** | | |  | **20** | **2** |
| **Tổng số điểm** | | |  | **8 điểm** |  |
| **Tỉ lệ %** | | |  | **80%** | **20%** |