**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

*MA TRẬN ĐỀ KIỂMV TRA CUỐI KỲ 2 LỚP 6*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Mức độ nhận thức** | | | | | | | | **Tổng** | |
| **TT** | **Kĩ năng** | **Nhận biết** | | **Thông hiểu** | | **Vận dụng** | | **Vận dụng cao** | |
|  |  | **Tỉ lệ (%)** | **Thời gian (phút)** | **Tỉ lệ (%)** | **Thời gian (phút)** | **Tỉ lệ (%)** | **Thời gian (phút)** | **Tỉ lệ (%)** | **Thời gian (phút)** | **Tỉ lệ (%)** | **Thời gian (phút)** |
| **1** | **LISTENING** | 8 (4 câu) | 3 | 8 (4 câu) | 3 | 4 (2 câu) | 2 |  |  | 20 (10 câu) | 8 |
| **2** | **LANGUAGE FORCUS** | 20( 10 câu) | 10 |  |  |  |  |  |  | 20 (10 câu) | 10 |
| **3** | **READING** | 4 (2 câu) | 4 | 16 (8 câu) | 9-13 |  |  |  |  | 20 (10 câu) | 13 |
| **4** | **WRITING** |  |  | 2 (1 câu) | 2-3 | 12(6 câu) | 8-13 | 6 (3 câu) | 7 | 20 (10 câu) | 17 |
| **5** | **SPEAKING** | 6 | 5 | 4 | 2-3 | 6 | 3-4 | 4 | 2 | 20 | 12 |
| **Tổng** | | 40.00 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 100 | 60 |
| **Tỉ lệ %** | | 40.00 | | 30 | | 20 | | 10 | | 100 |  |
| **Tỉ lệ chung (%)** | | 70.00 | | | | 30 | | | | 100 | |

*Nhận biết 16 Thông hiểu 13 Vận dụng 8 Vận dụng cao :3*

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2021-2022**

**MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lĩnh vực** | **Chuyên đề** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng thấp** | **Vận dụng cao** | **Số câu** |
| **Speaking** | Chủ đề trong chương trình:  - Học sinh giới thiệu về mình (0,5đ);  - Trình bày 1 đề tài nội dung từ Unit … đến Unit …. (1đ);  - Trả lời câu hỏi của GK về đề tài đó (0,5đ) | 4 | 2 | 2 | 2 |  |
| **Nghe** | Nghe (sport )  - Học sinh nghe 1 đoạn hội thoại và điền 1 từ vào ô trống (5 chỗ trống-1,0 điểm);  - Nghe và chọn T/F (5 câu-1 điểm) (environment) | 5 | 2 | 3 |  | 10 |
| **Ngữ âm** | ***Phát âm***   * *Phụ âm/ nguyên âm* | 2 |  | 0 | 0 | 2 |
| **Ngữ pháp –**  **Từ vựng** | ***Các chủ điểm ngữ pháp đã học:***  *- possessive adj*  *- m*ight  *- Exclaiming*  *- The first condition* | 4 |  |  | 0 | 4 |
| ***Từ vựng đã học theo chủ đề:***  *Words and phrases related to:*  *-Our greener world*  *- Robot* | 4 |  |  |  | 4 |
| **Kỹ năng đọc** | **Điền từ vào bài**  ***Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 100- 120 từ về các chủ điểm đã học:***  *- sport*  *-Our greener world* | 2 | 3 |  | 0 | 5 |
| **Đọc hiểu**  - *Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 100-120 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình*  *Sport*  *-Our greener world* | 2 | 2 | 1 |  | 5 |
| **Kỹ năng viết (phần tự luận)** | ***Câu có nghĩa gần nhất với câu đã cho***  *- Viết lại câu sử dụng:*  *+ Conditionals: Type 1*  *+ Conjunction: because /so*  *+ posesseive pronoun*  *+ Superlatives* | 1 |  | 3 | 1 | 5 |
|  | ***Xây dựng câu sử dụng trong các điểm ngữ pháp sau:***  *- Simple past*  *- Might*  *- Have to*  *- will (I think)*  *- comparatives* |  |  | 3 | 2 | 5 |
| **Tổng** | | **16** | **13** | **8** | **3** | **40 + nói** |
| **Điểm : Đọc, ngôn ngữ** | | **4.0** | **3.0** | **2.0** | **1.0** | **10** |
| **Tổng điểm toàn bài** | |  |  |  |  | **10** |

**NHÓM GV LẬP MA TRẬN**

**NHÓM 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lĩnh vực** | **Chuyên đề** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng thấp** | **Vận dụng cao** | **Số câu** |
| **Speaking** | Chủ đề trong chương trình:  - Học sinh giới thiệu về mình (0,5đ);  - Trình bày 1 đề tài nội dung từ Unit … đến Unit …. (1đ);  - Trả lời câu hỏi của GK về đề tài đó (0,5đ) | 4 | 2 | 2 | 2 |  |
| **Nghe** | Nghe (sport )  - Học sinh nghe 1 đoạn hội thoại và điền 1 từ vào ô trống (5 chỗ trống-1,0 điểm);  - Nghe và chọn T/F (5 câu-1 điểm) (environment) | 5 (P1. 1-5) | 2 (P2. 1,2) | 3 (P2. 3,4,5) |  | 10 |
| **Ngữ âm** | ***Phát âm***   * *Phụ âm/ nguyên âm /Ɵ/, /ai/* | 2 (B- Part 1. 1-2) |  | 0 | 0 | 2 |
| **Ngữ pháp –**  **Từ vựng** | ***Các chủ điểm ngữ pháp đã học:***  *- possessive adj*  *- m*ight  *- Exclaiming*  *- The first condition* | 4(B- Part 2- 1,3,5,7) |  |  | 0 | 4 |
| ***Từ vựng đã học theo chủ đề:***  *Words and phrases related to:*  *-Our greener world*  *- Robot* | 4(B- Part 2- 1,4,6,8) |  |  |  | 4 |
| **Kỹ năng đọc** | **Điền từ vào bài**  ***Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 100- 120 từ về các chủ điểm đã học:***  *- sport*  *-Our greener world* | 3 (Part 1- 3,4,5) | 2(Part 1- 1,2) |  | 0 | 5 |
| **Đọc hiểu**  - *Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 100-120 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình*  *Sport*  *-Our greener world* | 0 | 3 ((Part 2- 2,4,5) | 1(Part 2- 1,3) |  | 5 |
| **Kỹ năng viết (phần tự luận)** | ***Câu có nghĩa gần nhất với câu đã cho***  *- Viết lại câu sử dụng:*  *+ Conditionals: Type 1*  *+ Conjunction: because /so*  *+ posesseive pronoun*  *+ Superlatives* | 1(Part 1-5) |  | 3(Part 1- 1,2,3) | 1(Part 1-4) | 5 |
|  | ***Xây dựng câu sử dụng trong các điểm ngữ pháp sau:***  *- Simple past*  *- Might*  *- Have to/must*  *-Conditionals: Type 1*  *- comparatives* |  |  | 3 (Part 2- 1,2,3) | 2(Part 2- 4,5) | 5 |
| **Tổng** | | **16** | **13** | **8** | **3** | **40 + nói** |
| **Điểm : Đọc, ngôn ngữ** | | **4.0** | **3.0** | **2.0** | **1.0** | **10** |
| **Tổng điểm toàn bài** | |  |  |  |  | **10** |