**TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI**

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II**

**NĂM HỌC 2022-2023**

**MÔN: GDCD 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề/ nội dung** | **Nhận biết** | | **Thông hiểu** | | **Vận dụng** | | | |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **Cấp độ thấp** | | **Cấp độ cao** | |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |
| **Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân** | - Nêu được thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân; các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của CD.  - Nêu được trách nhiệm của nhà nước và của công dân trong việc đảm bảo và thực hịên quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của CD. | | Hiểu được ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. | |  | |  | |
|  | |
| **Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân** | - Nêu được thế nào là vi phạm pháp luật, phân biệt các loại vi phạm pháp luật  - Nêu được thế nào là trách nhiệm pháp lí, các loại trách nhiệm pháp lí. | | Hiểu, phân biệt được các loại vi phạm pháp luật và các loại trách nhiệm pháp lí, cho ví dụ. | | Liên hệ bản thân, đánh giá, nhận xét thái độ, hành vi của người khác. | | Biết xử lí tình huống, liên hệ, vận dụng và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề. | |
| **Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc** | - Nêu được thế nào là bảo vệ tổ quốc, nội dung nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.  - Nêu được một số quy định trong Hiến pháp 2013 và Luật nghĩa vụ quân sự 2015 | | Hiểu nội dung, ý nghĩa của bảo vệ tổ quốc. | |  | |  | |
| **Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.** | Nêu được khái niệm sống có đạo đức và tuân theo pháp luật; mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật. | | Hiểu được ý nghĩa của việc sống có đạo đức và tuân theo pháp luật; trách nhiệm của thanh niên học sinh... | | Liên hệ, đánh giá hành vi của bản thân và của người khác. | | Biết xử lí tình huống và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề. | |
| **100%TSĐ: 10 điểm** | **30 %TSĐ = 3 điểm** | | **30 %TSĐ = 3 điểm** | | **20 %TSĐ = 2 điểm** | | **20 % TSĐ = 2 điểm** | |