#

**MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO**

**KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023**

**MÔN ĐỊA LÍ**

**TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ ĐỀ** | **MỨC ĐỘ NHẬN THỨC** |
| **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Vận dụng cao** | **Tổng** |
| **Địa lí tự nhiên** | Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ |  | 1 |  |  | 4 |
| Bài 11 – 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng |  |  |  | 1 |
| Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên | 2 |  |  |  |
| **Địa lí dân cư** |  |  | 2 |  |  | 2 |
| **Địa lí ngành kinh tế** | Chuyển dịch cơ cấu kinh tế |  | 1 |  |  | 7 |
| Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp |  | 2 |  |  |
| Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp | 2 |  |  |  |
| Địa lí ngành giao thông vận tải, thông tin liên lạc |  |  | 1 |  |
| Địa lí ngành thương mại, du lịch |  | 1 |  |  |
| **Địa lí vùng kinh tế** | Trung du và miền núi Bắc Bộ |  |  |  | 1 | 8 |
| Đồng bằng sông Hồng |  |  | 1 |  |
| Bắc Trung Bộ |  |  |  | 1 |
| DH Nam Trung Bộ |  |  | 1 |  |
| Tây Nguyên |  |  | 1 |  |
| Đông Nam Bộ | 1 |  |  |  |
| Đồng bằng sông Cửu Long |  |  | 1 |  |
| Vấn đề phát triển kinh tế, ANQP ở Biển Đông và các đảo, quần đảo |  | 1 |  |  |
| **Kĩ năng**  | Atlat | 15 |  |  |  | 15 |
| Biểu đồ |  | 1 | 1 |  | 2 |
| Bảng số liệu |  | 1 |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số**  |  | **20** | **10** | **6** | **4** | **40** |
| ***Tỉ lệ %*** |  | *50* | *25* | *15* | *10* | *100* |