|  |
| --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12****TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH** |
| **MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I****MÔN LỊCH SỬ 8, THỜI GIAN 45 PHÚT****Năm học 2021-2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC** | **ĐƠN VỊ KIẾN THỨC** | **CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC** | **Tổng số câu** | **Tổng thời gian** | **Tỉ lệ %** |
| **NHẬN BIÊT** | **THÔNG HIỂU** | **VẬN DỤNG** | **VẬN DỤNG CAO** |  |  |  |
| **ch TN** | **Thời gian** | **ch TN** | **Thời gian** | **ch TN** | **Thời gian** | **ch TN** | **Thời gian** | **chTN** |  |  |
| 1 | Chủ đề: Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn hóa thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX. | - Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỷ XVIII – XIX.- Sự phát triển của khoa học – kĩ huật và văn hóa thế giới nữa đầu thế kỉ XX. | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |  |  |  |  | 8.0 | 7.00 | 20% |
| 2 | Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. |  - Qúa trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á. - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.5 |  |  | 7.0 | 9.50 | 17.5% |
| 4 | Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. | - Cuộc Duy Tân Minh TrịNhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đê quốc. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  | 6.0 | 6.00 | 15% |
| 4 | Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). | - Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh.- Những diễn biến chính của chiến sự.- Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |  |  | 9.0 | 12 | 22.5% |
| 5 | Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921). |  - Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917.- Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng. - Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga 1917.+ Xây dựng chính quyền Xô Viết.+ Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |  |  | 10 | 10.5 | 25% |
| **Tổng**  |   | **16** | **16** | **16** | **16** | **8** | **13** | **0** | **0** | **40** | **45** | **100%** |
| **Tỉ lệ**  |  | **40%** | **40%** | **20%** | **0** |  |  | **100%** |
| **Tổng điểm** |   | **4** | **4** | **2** | **0** |  |  | **10** |