**MA** **TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8**

**NĂM HỌC: 2022-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác - Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng** | - Nêu được thế nào là quyềnsở hữu tài sản của công dân; thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.  - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân. | | Hiểu được nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng tài sản của người khác.  Hiểu được vai trò của tài sản nhà nước, lợi ích công cộng. | | Liên hệ, đánh giá hành vi của của bản thân và của người khác. | | Biết xử lí tình huống và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề. | |
| **Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân** | - Nêu khái niệm, lấy ví dụ về quyền khiếu nại, tố cáo; hình thức của khiếu nại, tố cáo của công dân.  - Trách nhiệm của Nhà nước và công dân khi thực hiện khiếu nại, tố cáo | | Hiểu và phân biệt được giữa quyền khiếu nại, tố cáo của công dân | | Liên hệ, đánh giá hành vi của của bản thân và của người khác. | | Biết xử lí tình huống và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề. | |
| **Quyền tự do ngôn luận** | Nêu được khái niệm; trách nhiệm của Nhà nước; nhận biết nội dung về quyền tự do ngôn luận | | Hiểu được quy định của pháp luật; cách thực hiện quyền tự do ngôn luận đúng đắn. | | Liên hệ, đánh giá hành vi của của bản thân và của người khác. | | Biết xử lí tình huống và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề. | |
| **Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam** | Nhận biết Hiến pháp là gì | | - Vị trí, vai trò của Hiến pháp  - Nội dung cơ bản của Hiến pháp (Hiến pháp 2013) | | Liên hệ, đánh giá hành vi của 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** | |