**MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021 Môn Lịch Sử lớp 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CẤP**  **ĐỘ**  **CHỦ**  **ĐỀ** | **NHẬN BIẾT** | | **THÔNG HIỂU** | | **VẬN DỤNG** | | **VẬN DỤNG CAO** | | **CỘNG** |
| TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL |
| **1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến những năm 90** | -Biết được những thành tựu đạt được của Liên Xô trong công cuộc xậy dựng đất nước. | | -Hiểu được các nước Đông Âu thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà nước dân chủ.  - Giải thích được sự không thành công của công cuộc cải cách Gooc-ba-chop. | | -Xác định được nguyên nhân cơ bản làm sụp đổ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu | |  |  |  |
| **Số câu:**  **Số điểm:** |  | 1  2 | 2  0.66 |  | 1  0.33 |  |  |  | **2**  **3đ** |
| **2. Các nước châu Á, Đông Nam Á** | -Biết được nét nổi bật về tình hình chính trị và kinh tế sau CTTG II  - Biết được thành tựu nổi bật trong công cuộc cải cách của Trung Quốc  - Nêu được sự ra đời và phát triển của Asean | | -Giải thích nhận định về sự phát triển kinh tế châu Á  - Hiểu được mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của ASEAN | | - Điểm khác nhau công cuộc cải cách giữa Liên Xô và Trung Quốc.  - Phân tích được sự không ổn định của châu Á nửa sau TKXX.  - Suy luận sự can thiệp của Mỹ vào khu vực ĐNÁ. | | Đánh giá cơ hội VN tham gia tổ chức ASEAN | |  |
| **Số câu:**  **Số điểm:** | *4*  1.33 |  | *1*  0.33 | ½  2 | *3*  1 |  |  | ½  1 | **6**  **5.66đ** |
| **3. Các nước châu Phi, Mĩ-la-tinh** | - Nắm được sự kiện nổi bật Châu Phi  - Nắm được các sự kiện lịch sử chủ yếu của khu vực Mĩ-la-tinh | |  | | - Sự khác nhau về tình hình và đặc điểm của PTGPDT giữa châu Á, Phi, với khu vực Mĩ-la-tinh.  -Xác định thành tựu quan trọng đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước của Mĩlatinh. | |  | |  |
| **Số câu:**  **Số điểm:** | 2  0.66 |  |  |  | 2  0.66 |  |  |  | **4**  **1.33đ** |
| **TS Câu**  **TS điểm** | **6**  ***2*** | **1**  **2** | **3**  ***1*** | **½**  **2** | **6**  ***2*** |  |  | **½**  **1** | **17**  **10đ** |