SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN

**TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MINH CHÂU**

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II**

**NĂM HỌC 2023 - 2024**

**MÔN: KT&PL LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dungkiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng |
| Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao |
| Trắc nghiệm | Trắc nghiệm | Tự luận | Tự luận | CH | Điểm | TG |
| CH | Điểm | TG | CH | Điểm | TG | CH | Điểm | TG | CH | Điểm | TG | TN | TL | TN | TL | TN | TL |
| 1 | Bài 16: Hiến pháp nước CHXHCNVN về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân | 4 | 1 | 3 | 3 | 0,75 | 3,75 | 1 | 1 | 8 |  |  |  | 7 | 1 | 1,75 | 1 | 6,75 | 8 |
| 2 | Bài 17: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường | 4 | 1 | 3 | 3 | 0,75 | 3,75 |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 1,75 |  | 6,75 |  |
| 3 | Bài 18: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về về bộ máy nhà nước | 4 | 1 | 3 | 3 | 0,75 | 3,75 |  |  |  | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1,75 | 2 | 6,75 | 10 |
| 4 | Bài 19: Pháp luật trong đời sống xã hội | 4 | 1 | 3 | 3 | 0,75 | 3,75 |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 1,75 |  | 6,75 |  |
| Tổng | 16 | 4 | 12 | 12 | 3 | 15 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 28 | 2 | 7 | 3 | 27 | 18 |
| Tỷ lệ % | 40 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 45 |
| Tỷ lệ chung | 70 | 30 | 100 |