**TRƯỜNG THCS & THPT BẾN HẢI**

**TỔ CM: SỬ - ĐỊA- GDCD**

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

**MÔN ĐỊA LÍ -LỚP 8**

**Hình thức kiểm tra: Tự luận**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cấp độ**  **Chủ đề** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | |
| **Cấp độ thấp** | **Cấp độ cao** |
| **Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Á** | Biết được vị trí địa lí, giới hạn và đặc điểm địa hình của châu Á trên bản đồ.  Trình bày được đặc điểm về kích thước lãnh thổ của châu Á |  | Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu châu Á. |  |
| *Số câu :3*  *Số điểm:4* | *Số câu :1*  *Số điểm:2* |  | *Số câu :1*  *Số điểm:2* |  |
| **Đặc điểm dân cư – kinh tế Châu Á** |  | Trình bày và giải thích được một số đặc điểm nổi bật của dân cư, xã hội châu Á |  |  |
| *Số câu:1*  *Số điểm:1* |  | *Số câu :1*  *Số điểm:1* |  |  |
| **Các khu vực Châu Á** |  | Trình bày được đặc điểm nổi bật về tự nhiên ( địa hình ) của các khu vực Nam Á và Đông Á. | Giải thích một số đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Nam Á. | Phân tích các bảng thống kê về kinh tế. |
| *Số câu:3*  *Số điểm:5* |  | *Số câu :1*  *Số điểm:2* | *Số câu :1*  *Số điểm:1* | *Số câu:1*  *Số điểm:2* |
| *Tổng số câu :6*  *Tổng số điểm:10* | *Số câu:1*  *Số điểm:2* | *Số câu:2*  *Số điểm:3* | *Số câu:2*  *Số điểm:3* | *Số câu:1*  *Số điểm:2* |