|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Số câu và số điểm**  | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Mức 4** | **Tổng** |
| NỘI DUNG |  |  | **TN** | **TN** | **TN** | **TN** | **TN** |
| PHẦN LỊCH SỬ | Hơn tám mươi năm chống thực dâ Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945) | Số câu | 5 | 4 | 4 | 1 |  14 |
| Số điểm | 5/3 | 4/3 |  4/3 | 1/3 | 14/3  |
| Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến trống thực dân Pháp (1945 – 1954) | Số câu |  |  | 1 |  | 1 |
| Số điểm |  |  | 1/3 |  | 1/3 |
| PHẦN ĐỊA LÍ | Địa lí Việt Nam | Đặc điểm tự nhiên | Số câu | 2 | 3 | 3 |  | 8 |
| Số điểm | 2/3 | 1 | 1 |  | 8/3 |
| Dân số, kinh tế, giao thông – vận tải | Số câu | 2 | 2 | 1  | 2  | 7  |
| Số điểm | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 7/3 |
| TỔNG | Số câu | 9 | 9 | 9  | 3  | 15  |
| Số điểm | 3 | 3 | 3  | 1  | 10  |