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

**MÔN LỊCH SỬ - LỚP 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CẤP**  **ĐỘ**  **CHỦ**  **ĐỀ** | **NHẬN BIẾT** | | **THÔNG HIỂU** | | **VẬN DỤNG** | | | | **VẬN DỤNG CAO** | | | **TỔNG**  **CỘNG** |
| TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | | TL | | TNKQ | | TL |
| **1.THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CNTB (Từ giữa thế kỉ XIV đến nửa sau thế kỉ XIX)** | -Trình bày được sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh.  -Biết được cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh.  -Trình bày được phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX. | | -Hiểu được tình hình chính trị, kinh tế của nước Pháp trước cách mạng.  -Hiểu được kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. | |  | | | |  | | |  |
| Số câu:  Số điểm:  *Tỉ lệ* | Số câu: 6  Số điểm: 2 |  | Số câu: 3  Số điểm: 1 |  |  |  | | |  | |  | *Số câu: 9*  *Số điểm: 3*  *Tỉ lệ: 30%* |
| **2. CÁC NƯỚC ÂU –MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX –ĐẦU TẾ KỈ XX** |  | | - Hiểu được đặc điểm nước Anh, Pháp cuối thế kỉ XIX-XX.  - Hiểu được thành tựu các ngành khoa học xã hội thế kỉ XVIII-XIX. | | - Chứng minh được Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới. | | | | | | |  |
| Số câu:  Số điểm:  *Tỉ lệ* |  |  | Số câu: 3  Số điểm: 1 |  |  | | Số câu: 1  Số điểm:2 | |  | |  | *Số câu: 4*  *Số điểm:3*  *Tỉ lệ: 30%* |
| **3. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THẾ KỈ XIX.** | - Trình bày được quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á. | | - Hiểu được nguyên nhân chủ yếu thực dân phương Tây xâm lược Ấn Độ.  - Hiểu được phong trào chống Anh của nhân dân Ấn Độ cuối thế kỉ XIX đầu XX.  - Hiểu được “vùng đệm” tranh chấp giữa Anh và Pháp. | | - Lí giải được cách mạng Tân Hợi là cuộc CMTS không triệt để. | | | | | | |  |
| Số câu:  Số điểm:  *Tỉ lệ* |  | Số câu: 1  Số điểm: 2 | Số câu: 3  Số điểm: 1 |  |  | |  |  | | Số câu: 1  Số điểm: 1 | | *Số câu:5*  *Số điểm: 4*  *Tỉ lệ: 40%* |
| Số câu | 6 | 1 | 9 |  |  | | 1 |  | | 1 | | *18* |
| Tổng số câu:  Tổng số điểm:  *Tỉ lệ* | 7  4  40% | | 9  3  30% | | 1  2  20% | | | 1  1  10% | | | | *Số câu:18*  *Số điểm: 10*  *Tỉ lệ: 100%* |