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

**MÔN LỊCH SỬ - LỚP 8**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CẤP**  **ĐỘ**  **CHỦ**  **ĐỀ** | **NHẬN BIẾT** | | **THÔNG HIỂU** | | | **VẬN DỤNG** | | | **VẬN DỤNG CAO** | | **TỔNG**  **CỘNG** |
| TNKQ | TL | TNKQ | | TL | TNKQ | | TL | TNKQ | TL |
| **1. CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858-1873.** | - Biết được những nhân vật lịch sử trong kháng chiến từ 1858-1873. | |  | | |  | | | - Xác định cơ hội nhà Nguyễn có thể tấn công Pháp. | |  |
| Số câu:  Số điểm:  *Tỉ lệ* | 4  1,33 điểm |  |  | |  |  |  | | 1  0,33 điểm |  | Số câu: 5  Số điểm: 1,66  Tỉ lệ: 16,6% |
| **2. CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ 1873-1884** | - Trình bày nội dung Hiệp ước Hác-măng. | | - Hiểu được duyên cớ để Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần 2.  - Hiểu được thái độ của nhân dân ta khi triều đình kí với Pháp hiệp ước Hác- măng. | | |  | | | | |  |
| Số câu:  Số điểm:  *Tỉ lệ* |  | 1  2 điểm | 2  0,66 điểm |  | |  |  | |  |  | Số câu: 3  Số điểm:2,66  Tỉ lệ: 26,6% |
| **3. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG** | - Biết được người đứng đầu phái chủ chiến.  - Biết được diễn biến chính của phong trào. | | - Hiểu được mục đích, cuộc khởi nghĩa tiêu biểu, giai đoạn khi vua Hàm Nghi bị bắt. | | | - Xác định đặc điểm, lí giải nguyên nhân thất bại của phong trào. | | | | |  |
| Số câu:  Số điểm:  *Tỉ lệ* | 2  0,66 điểm |  | 3  1 điểm |  | |  |  | | 2  0,66 điểm |  | Số câu:7  Số điểm: 2,33  Tỉ lệ: 23,3% |
| **4/. KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX .** |  |  | Hiểu được nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Yên Thế | | | Giải thích vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế tồn tại lâu hơn bất kì cuộc khởi nghĩa nào trong phong trào Cần Vương. | | | | |  |
| Số câu |  |  | 1  0,33 điểm | | ½  1 điểm |  | ½  2 điểm | |  |  | Số câu:2  Số điểm: 3,33  Tỉ lệ: 33,3% |
| Tổng số câu:  Tổng số điểm:  *Tỉ lệ* | **7**  **4**  **40%** | | **13/2**  **3**  **30%** | | | **½**  **2**  **20%** | | | **3**  **1**  **10%** | | **Số câu: 17**  **Số điểm: 10**  **Tỉ lệ: 100%** |