**A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KI II – ĐỊA LÝ 10 - 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Vận dụng cao** |
| **CĐ Địa lí giao thông vận tải.** | Biết được vai trò, đặc điểm và sự phân bố một số loại hình giao thông vận tải chủ yếu trên thế giới. | Hiểu được vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các loại hình giao thông vận tải chủ yếu. | Phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự phát triển giao thông vận tải ở một số khu vực và quốc gia cụ thể. | Đánh giá được mối quan hệ giữa phát triển giao thông vận tải với tự nhiên, kinh tế - xã hội. |
| *32,5 % tổng điểm = 3,75 điểm* | *Số câu: 02 TN* *Số điểm: 0,5* | *Số câu: 08 TN* *Số điểm: 2,0* | *Số câu: 2 TN**Số điểm: 0,5* | *Số câu: 01 TN**Số điểm: 0,25* |
| **Địa lí ngành thương mại.** | Biết được vai trò, đặc điểm và sự phân bố hoạt động thương mại trên thế giới. | Hiểu được vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố thương mại. | Phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thương mại ở một số khu vực và quốc gia cụ thể. | Đánh giá được mối quan hệ giữa phát triển thương mại với các hoạt động kinh tế - xã hội khác. |
| *17,5 % tổng điểm = 1,75 điểm* | *Số câu: 02 TN**Số điểm: 0,5* | *Số câu: 03 TN**Số điểm: 0,75* | *Số câu: 01 TN**Số điểm: 0,75* |  *Số câu:01* *Số điểm: 0,25* |
| **Môi trường và sự phát triển bền vững.** | Biết được khái niệm, đặc điểm của môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Sự phát triển bền vững | Phân tích được vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển của xã hội loài người. | Phân tích dược các biện pháp để sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển. | Liên hệ vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở nước ta và một số nước trong khu vực. |
| *32,5 % tổng điểm = 3,75 điểm* | *Số câu: 02 TN**Số điểm: 0,5* | *Số câu: 06 TN*  *Số điểm: 1,5* | *Số câu: 03 TN**Số điểm: 0,75* | *Số câu: 02 TN* *Số điểm: 0,5* |
| Bài tập | Nhận biết được các dạng biểu đồ | Phân tích được các bảg số liệu |  |  |
| *17,5 % tổng điểm = 1,75 điểm* | *Số câu: 03 TN**Số điểm: 0,75* | *Số câu: 04 TN**Số điểm: 1,0* |  |  |
| **Tổng số 100%= 10 điểm** | **Số câu: 09 TN** **Số điểm: 2,25** | **Số câu: 21 TN**  **Số điểm: 5,25** | **Số câu: 06 TN** **Số điểm: 1,5** | **Số câu: 04 TN****Số điểm: 1,0** |