**MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021**

**Môn Lịch Sử lớp 9**

*(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chủ đề** | **Cấp độ tư duy** | **Cộng** |
| **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Vận dụng cao** |
| TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN |
| **1.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930** | - Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước Pháp và Trung Quốc (1919-1925). |  | 2 |  |  |  |  |  |  | **1****10%** |
| - Ý nghĩa những hoạt động. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| **2.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939** | - Đỉnh cao phong trào cách mạng 1930-1931. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | **4****40%** |
| - Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc. |  |  | ½ |  |  |  | ½ |  |
|
| - Chủ trương của Đảng năm 1936-1939 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - Hình thức và phương pháp đấu tranh của đảng 1930-1931 và 1936-1939. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **3.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945** | -Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm 1939-1945 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | **3,0****30%** |
| -Thời cơ cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám bùng nổ. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| -Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Các sự kiện chính của Cách mạng tháng Tám. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **4.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945-1954** | - Đường lối ngoại giao của Đảng trong những năm 1946-1954. |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **2****20%** |
| - Hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19/12/1946) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| - Những khó khăn của ta sau Cách mạng tháng Tám 1945 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng ta sau Cách mạng tháng Tám 1945. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - Ý nghĩa chiến thắng của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| - Ý nghĩa việc kí kết các Hiệp định của ta trong những năm 1946-1954. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Tổng số câu hỏi** | **1** | **6** | **½** | **3** |  | **6** | **½** |  | **17** |
| **Số điểm** | **4** | **3** | **2** | **1** | **10** |
| **Tỉ lệ %** | **40%** | **30%** | **20%** | **10%** | **100%** |

**---------------------------------------------------------------------------------**