**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2023** - **2024)**

**MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP 11**

**BỘ KẾT NỐI TRI THỨC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên bài học** | **MỨC ĐỘ** | | | | | | | | **Tổng số câu** | |
| **Nhận biết** | | **Thông hiểu** | | **Vận dụng** | | **VD cao** | |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |
| **Chủ đề 1: Xây dựng và phát triển nhà trường** | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **6** | **1** |
| **Chủ đề 2: Khám phá bản thân** | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | **6** | **1** |
| **Tổng số câu TN/TL** | **4** | **0** | **6** | **0** | **2** | **1** | **0** | **1** | **12** | **2** |

**BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2023** - **2024)**

**MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP 11**

**BỘ KẾT NỐI TRI THỨC**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mức độ** | **Yêu cầu cần đạt** | **Số câu TL/**  **Số câu hỏi TN** | |
| **TN**  **(số câu)** | **TL**  **(số câu)** |
| **Chủ đề 1** | | | **6** | **1** |
| **Xây dựng và phát triển nhà trường** | Nhận biết | Nhận biết được truyền thống nhà trường là gì. | 2 |  |
| Thông hiểu | Biết cách phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè. | 3 |  |
| Vận dụng | Hợp tác với bạn cùng xây dựng và thực hiện các hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường. | 1 |  |
| Vận dụng cao | Chia sẻ được thường làm để phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè. |  | 1 |
| **Chủ đề 2** | | | **6** | **1** |
| **Khám phá bản thân** | Nhận biết | - Nhận diện được nét riêng và thể hiện sự tự tin của bản thân.  - Nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. | 2 |  |
| Thông hiểu | - Nhận diện được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để biết điều chỉnh thích ứng với sự thay đổi.  - Xác định được câu tục ngữ nói về sự tự tin. | 3 |  |
| Vận dụng | Nêu được điểm mạnh, điểm yếu và cách điều chỉnh của các nhân vật trong các tình huống. | 1 | 1 |
| Vận dụng cao |  |  |  |