**BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA CHUYỂN BAN 2025**

**MÔN ĐỊA LÍ - KHỐI 11**

**NĂM HỌC: 2024-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/**  **chủ đề** | **Nội dung/đơn vị kiến thức** | **Mức độ nhận thức** | **Mức độ đánh giá** | | | | | | | | | | | | | | **Tỉ lệ**  **% điểm** |
| **TNKQ nhiều lựa chọn** | | | **TNKQ đúng - sai** | | | | **TNKQ trả lời ngắn** | | | | **Tự luận** | | |
| **Biết** | **Hiểu** | **VD** | | **Biết** | **Hiểu** | **VD** | | **Biết** | **Hiểu** | **VD** | **Biết** | **Hiểu** | **VD** |  |
| 1 | **TRUNG QUỐC**  **CỘNG HÒA NAM PHI** | **VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI TRUNG QUỐC** | Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.  - Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới sự phát triển kinh tế. | 2 | 2 |  | |  |  |  | |  |  | 2 |  |  |  |  |
| **KINH TẾ TRUNG QUỐC** | - Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của các ngành kinh tế.  - Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu; vẽ được biểu đồ.  - Sưu tầm, hệ thống hoá được các thông tin, hình ảnh về địa lí Trung Quốc từ các nguồn khác nhau. | 2 |  |  | | 1 |  |  | |  |  | 2 |  |  | 1\* |  |
| 2 | **VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI NAM PHI** | - Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.  - Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội. | 2 | 2 |  | |  |  |  | |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **KINH TẾ NAM PHI** | - Trình bày được tình hình phát triển kinh tế; trình bày được sự phát triển, phân bố các ngành kinh tế.  - Đọc được bản đồ, rút ra được nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.  - Khai thác, chọn lọc được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí Nam Phi.  - Vẽ được biểu đồ, nhận xét. |  | 2 |  | |  | 1 |  | |  | 2 |  |  |  | 1\* |  |
| **Tổng số câu** | | |  | 6 | 6 |  | | 1 | 1 |  | |  | 4 | 4 |  |  | 1 |  |
| **Tổng số điểm** | | |  | 1.5 | 1.5 |  | | 1.0 | 1.0 |  | |  | 1.0 | 1.0 |  |  | 3.0 |  |
| **Tỉ lệ %** | | |  | **30** | | **20** | | | | | | **20** | | | **30** | | | **100** |

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA- ĐỊA LÍ 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương/**  **chủ đề** | **Nội dung/đơn vị kiến thức** | **Mức độ đánh giá** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tỉ lệ**  **% điểm** |
| **TNKQ nhiều lựa chọn** | | | | **TNKQ đúng - sai** | | | | | | | **TNKQ trả lời ngắn** | | | | | | | | **Tự luận** | | | | |
| **Biết** | | **Hiểu** | **VD** | | | **Biết** | | **Hiểu** | | **VD** | | | **Biết** | | **Hiểu** | | **VD** | | **Biết** | | **Hiểu** | | **VD** |  |
| 1 | **TRUNG QUỐC** | **VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI TRUNG QUỐC.** | 2 | | 2 |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 2 | |  | |  | |  |  |
|  |  | **KINH TẾ TRUNG QUỐC** | 2 |  | |  | | 1 | |  | |  | | |  | |  | | 2 | |  | |  | | 1\* | |  |
| 2 | **CỘNG HÒA NAM PHI** | **VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA NAM PHI** | 2 | 2 | |  | |  | |  | |  | | |  | | 2 | |  | |  | |  | |  | |  |
| **KINH TẾ CỘNG HÒA NAM PHI** |  | 2 | |  | |  | | 1 | |  | | |  | | 2 | |  | |  | |  | | 1\* | |  |
| **Tổng số câu** | | | 6 | 6 | |  | | 1 | | 1 | |  | | |  | | 4 | | 4 | |  | |  | | 1 | |  |
| **Tổng số điểm** | | | 1.5 | 1.5 | |  | | 1.0 | | 1.0 | |  | | |  | | 1.0 | | 1.0 | |  | |  | | 3.0 | |  |
| **Tỉ lệ %** | | | **30** | | | **20** | | | | | | | | | **20** | | | | | | **30** | | | | | | **100** |