**Mã đề 6.2.60**

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2**

**MÔN: TIẾNG ANH 6 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Kĩ năng** | **Mức độ nhận thức** | | | | | | | | **Tổng** | |
| **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** | **Nghe** | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  | 20 | 14 |
| **2** | **Ngôn ngữ** | 10 | 6 | 10 | 5 |  |  |  |  | 20 | 11 |
| **3** | **Đọc** | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | 15 |
| **4** | **Viết** | 5 | 3 |  |  | 5 | 7 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| **5** | **Nói** | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 20 |  |
| **Tổng** | | **40** | **20** | **30** | **15** | **20** | **15** | **10** | **10** | **100** | **60** |
| **Tỉ lệ (% )** | | **40** | | **30** | | **20** | | **10** | | **100** |  |
| **Tỉ lệ chung (%)** | | **70** | | | | **30** | | | | **100** | |

**BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2**

**MÔN: TIẾNG ANH 6 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Kĩ năng** | **Đơn vị kiến thức/kỹ năng** | **Mức độ kiến thức, kĩ năng**  **cần kiểm tra, đánh giá** | **Số câu hỏi theo mức độ nhận thức** | | | | | | | | ***Tổng Số CH*** | |
| **Nhận biết** | | **Thông hiểu** | | **Vận dụng** | | **Vận dụng cao** | |
| ***TN*** | ***TL*** | ***TN*** | ***TL*** | ***TN*** | ***TL*** | ***TN*** | ***TL*** | ***TN*** | ***TL*** |
| **I.** | **LISTENING** | 1. Nghe một đoạn hội thoại giữa 2 người: Man and Woman, về chủ đề “ Our houses in the future” 2 lần và điền thông tin nghe được vào các câu. | **Nhận biết:**  - Nghe lấy thông tin chi tiết về số phòng trong căn hộ, các thứ xung quanh căn hộ, trang thiết bị trong căn hộ để điền vào chỗ trống. | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| **Thông hiểu:**  - Hiểu nội dung chính trong đoạn hội thoại để hiểu thông tin bài tập đưa ra. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| **Vận dụng:**  - Từ thông tin nghe được là “ Có nhà hàng ăn nhanh bên đường” => HS suy luận ra thông tin nhà hàng đối diện căn hộ. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 2. Nghe một đoạn văn nói  về chủ đề chương trình ti vi yêu thích và xác định thông tin đúng (T) hoặc sai (F) | **Nhận biết:**  - Nghe lấy thông tin chi tiết: nghe và nhận biết chương trình TV ở kênh nào, cô ấy thích xem chương trình gì. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **Thông hiểu:**  - Hiểu nội dung chính của đoạn văn để xem cô ấy có bận không? Và tìm thời gian chiếu chương trình TV yêu thích. |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **Vận dụng:**  - Nắm được ý chính của bài nghe.  Từ thông tin nghe được, tìm ra người trưởng thành đều thích chương trình tivi đó là đúng. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| **II.** | **LANGUAGE** | **1. Pronunciation**  Các nguyên âm **/aɪ/** và **/ɪ/**, tổ hợp phụ âm **/k/** và  **/tʃ/** | **Nhận biết:**  - Nhận biết các âm thông qua các từ vựng theo chủ đề đã học. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **Thông hiểu:**  - Phân biệt được các âm trong phần nghe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vận dụng:**  - Hiểu và vận dụng vào bài nghe/nói. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Vocabulary**  Từ vựng đã học theo chủ điểm. | **Nhận biết:**  - Nhận ra, nhớ lại, liệt kê được các từ vựng theo chủ đề đã học. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **Thông hiểu:**  - Hiểu và phân biệt được các từ vựng theo chủ đề “Sports and games”, “ Television”  - Nắm được các mối liên kết và kết hợp của từ trong bối cảnh và ngữ cảnh tương ứng. |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| **Vận dụng:**  - Hiểu và vận dụng được từ vựng đã học trong văn cảnh (danh từ, động từ, tính từ và trạng từ…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Grammar**  Các chủ điểm ngữ pháp đã học. | **Nhận biết:**  - Nhận ra được các kiến thức ngữ pháp đã học: Cấu trúc thì quá khứ đơn. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **Thông hiểu:**  - Hiểu và sử dụng được tính từ sở hữu và đại từ sở hữu |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | **Vận dụng:**  - Hiểu và vận dụng các kiến thức ngữ pháp đã học vào bài nghe/ nói/ đọc/ viết. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **READING** | **1. Cloze test**  Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 80-100 từ về chủ đề “ Cities of the world”, nội dung về Hoi An – một thành phố cổ của Việt Nam. | **Nhận biết:**  - Nhận ra được các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản. | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| **Thông hiểu:**  - Phân biệt được các đặc trưng, đặc điểm các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản. |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **Vận dụng:**  - Sử dụng các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng trong các tình huống mới. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Reading comprehension**  Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 100-120 từ về chủ đề “ Sport and Games” | **Nhận biết:**  - Thông tin chi tiết trong bài đọc | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **Thông hiểu:**  - Hiểu ý chính của bài đọc và chọn câu trả lời phù hợp.  - Hiểu được nghĩa tham chiếu.  - Loại trừ các chi tiết để đưa ra câu trả lời phù hợp |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **Vận dụng:**  - Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.  - Hiều, phân tích, tổng hợp ý chính của bài để chọn câu trả lời phù hợp. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| **IV.** | **WRITING** | **1. Error identification**  Xác định lỗi sai về cách dùng từ và cấu trúc thì tương lai đơn. | **Nhận biết:**  - Nhận diện lỗi về ngữ pháp và từ loại trong câu. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **2. Sentence transformation**  Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi, dùng từ gợi ý | **Thông hiểu:**  - Sử dụng các từ đã để sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| **Vận dụng:**  - Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Sentence building**  Sử dụng từ/ cụm từ gợi ý để viết câu hoàn chỉnh về chủ đề: ‘Our houses in the future” | **Vận dụng cao:**  - Sử dụng các từ, cụm từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
| **V.** | **SPEAKING** | ***(Phần SPEAKING tổ chức thi buổi riêng)***  ***+ Nội dung:***  *- Hỏi - đáp và trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.*  *- Sử dụng được một số chức năng giao tiếp cơ bản như hướng dẫn, bày tỏ ý kiến, hỏi đường, hỏi thông tin và cung cấp thông tin, …*  *+* ***Kỹ năng:***  *- Kỹ năng trình bày một vấn đề; sử dụng ngôn ngữ cơ thể và các biểu đạt trên khuôn mặt phù hợp; kỹ năng nói trước đám đông…*  ***+ Ngôn ngữ và cấu trúc:***  *- Ưu tiên sử dụng những cấu trúc đã học trong chương trình.*  ***(Các chủ đề nói trong phần ghi chú)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Introduction** | **Nhận biết:**  - G*iới thiệu các thông tin về bản thân/ sở thích/ về thầy cô, mái trường/ môn học yêu thích.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |
| **2. Topic speaking** | **Thông hiểu:**  *- Sử dụng kiến thức ngôn ngữ đã học để nói theo chủ đề.*  **Vận dụng:**  *- Sử dụng từ vựng và cấu trúc linh hoạt, diễn tả được nội dung cần nói theo những cách khác nhau. Phát âm tương đối chuẩn.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 bài\*  5% |
| **3. Q&A** | **Vận dụng cao:**  *- Hiểu và trả lời được câu hỏi của giám khảo và trả lời một cách linh hoạt. Sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên và thuần thục.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 bài\*  10% |
| ***Tổng*** | |  |  | ***18*** |  | ***11*** | ***0*** | ***3*** | ***3*** |  | **5** | **40** | **8** |

**ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC: 2022-2023**

**MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6**

*Thời gian làm bài: 60 phút*

**SECTION A: LISTENING (2 point)**

**Task 1: Listen to Man and Woman talking about Man’s apartment. Fill in the gap no more than a word. (1 point)**

1.The man’s apartment has three…………….. **(nhận biết)**

2. There is a swimming pool ……………………….the apartment buildings.  **(nhận biết)**

3. ……………… are opposite the apartments. **(vận dụng)**

4. The man ………… $ 275 for rent.  **(thông hiểu)**

5. ………… and cable TV are separate. **(nhận biết)**

**Task 2: You are going to hear a friend talking about one TV program. Now listen and decide if the following statements are true (T) or false (F). (1 point)**

1. She is quite busy. **(thông hiểu)**

2. The program is on VTV1. **(nhận biết)**

3. It is shown on every Tuesday. **(thông hiểu)**

4. She likes cooking. **(nhận biết)**

5. Adults also enjoy watching this program. **(vận dụng)**

**SECTION B: LANGUAGE (2 POINTS)**

**I. Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A, B, C or D (0.4 point)**

1. A. tiger B. wife C. fire D. wisdom **(nhận biết)**

2. A. character B. school C. teacher D. chemistry **(nhận biết)**

**II. Choose the best option (A, B, C or D) to complete these sentences. (1.6 point)**

1. My sister\_\_\_\_\_\_\_\_\_home last night. NP) **(NHẬN BIẾT)**

A. comes B. come C. came D. was come

2. ………….is your favorite tennis player? – I don’t like tennis. (TV) **(THÔNG HIỂU)**

A. Where B. Who C. How often D. How long

3. They\_\_\_\_\_\_\_\_\_the bus yesterday. (NP)**(THÔNG HIỂU)**

A. don’t catch B. weren’t catch C. didn’t catch D. not catch

4. I ........................ born on the first of May. (NP) **NHẬN BIẾT**

A. were B. was C. are D. is

5. Yesterday, I ........................ to a souvenir shop near the exit of the aquarium. (TV)**(NHẬN BIẾT)**

A. go B. gone C. went D. goes

6. The…………. I like best is Xuan Bac. (TV) **(NHẬN BIẾT)**

A. comedy B. comedian C. fun D. funny

7. We use a ……………….to change the channels from a distance. (TV) **(THÔNG HIỂU)**

A. remote control B. TV schedule C. newspaper D. volume button

8. …………are films by pictures, not real people and often for children. (TV) **(THÔNG HIỂU)**

A. Documentaries B. Love stories C. Cartoons D. Detective stories

**SECTION 3: READING (2 POINTS)**

**I. Read the passage and then choose the correct answer to each question. (1 point)**

Hoi An is one of the (1) ................. towns in Viet Nam. It (2) ................. on the lower section of the Thu Bon river. It is a very beautiful town with a s lot of colour (3) ................. which are hung (4) ...... the town. Hoi An is famous for one- day tailoring. Customers order clothes (5) ................. the morning and get them in the afternoon . The price is not really expensive . If you want to find the place of the modern time, Hoi An is a best choice.

1. A. newer B. newest C. oldest D. new **(NHẬN BIẾT)**

2. A. are B. is C. are being D. be **(NHẬN BIẾT)**

3. A. lanterns B. stars C. balloons D. moon (**THÔNG HIỂU)**

4. A. on B. around C. up D. at (**THÔNG HIỂU)**

5. A. at B. in C. on D. by **(NHẬN BIẾT)**

**II. Read the passage and choose the correct answer for each question (1 point)**

Cristiano Ronaldo was born in 1985 in Portugal. He is widely regarded as one of the best players in the world. Ronaldo became a soccer superstar. He played for English team Manchester United, Spain’s Real Madrid and for Portugal. He plays in midfield, from where he regularly scores goals.

Ronaldo started kicking a ball around when he was three. He played very skillfully. When he was ten years old, he joined Sporting Lisbon and became the only player in their history.

In 2009, Ronaldo joined his boyhood heroes Real Madrid and became the most expensive footballer in history. He earned a lot of money at that time. He broke Real’s scoring record in his second season with 53 goals in all competitions. In 2012, Diego Mara Dona said Ronaldo was “the best player on the planet”.

1. Where was Cristiano Ronaldo from? **(NB)**

A. England B. The South C. Portugal D. USA

2. He became a ..................... superstar. **(TH)**

A. volleyball B. football C. tennis D. badminton

3. He began to kick a ball when he was ..................... . **NB**

A. ten B. three C. twenty D. fifty three

4. Why did Ronaldo become the most expensive footballer in history? **VD**

A. Because he played very badly.

B. Because he practiced hard.

C. Because he played skillfully.

D. Because he earned a lot of money.

5. He was said to be the best player on the ..................... . **TH**

A. world B. planet C. history D. supermarket

**SECTION D: WRITING (2 POINTS)**

**I. Find out the mistake in each following sentence. (0.4 point)**

1. Skiing, skating and karate are my favourite games. **(NB)**

A B C D

2. What time will he has breakfast tomorrow? **(NB)**

A B C D

**II. Rewrite the following sentences as directed ( using the suggested words) so that the meanings stay the same. (0.6 pt)**

1. My brother plays football very well. **(VẬN DỤNG)**

🡪 My brother is.

2. What kind of TV programmes do you like best? **(VẬN DỤNG)**

🡪 What is your

3. This house is more modern than that house. **(VẬN DỤNG)**

🡪 That …………………………………………………………………………….

**III. Peter is describing his future house. Use the given words to make complete sentences about it. (1 pt)**

1. will/ robots/ clean/ house/ future? **(VẬN DỤNG CAO)**

🡪

2. This/ wireless TV/ run/ solar energy. **(VẬN DỤNG CAO)**

🡪

3. My/ future/ house/ be/ mountain. **(VẬN DỤNG CAO)**

🡪

4. My/ future/ house/ have/ 5/ room. **(VẬN DỤNG CAO)**

🡪

5. It/ comfortable/ have/ robot **(VẬN DỤNG CAO)**

🡪

**V. SPEAKING**

**1. Introduction:**

**Introduce yourself with basic information (name, class, age, hobby, family, etc.)(0.5 point)**

**2. Each of you will now receive a card. On the card there is a picture and clues for five questions. You should use the words to make questions and ask your friend. Your friend will answer the questions based on the picture he/she has. (0.5 point)**

*Use the words given below to make questions. Ask your friend about his/her picture and listen to the answers.*

1. How many people/ there?
2. Where/they?
3. What/there/in the picture?
4. What/they/do?
5. You/like the picture? Why/Why not?

 

**3. Answer further questions (1 point)**

-Where will your future house be?

- What will it look like?

- How many rooms will it have?

- What appliances will it have?

- What will they help you to do?

**KEYS**

**SECTION A: LISTENING (2 point)**

**Task1: Listen to Man and Girl talking about tennis competition. Fill in the gap with suitable words. (1 point)**

1**.** bedrooms 2. next to 3. restaurants 4. pays 5. Internet

***Listening transcript:***

**Woman:** So, What is your apartment like?

**Man:** Oh, it’s great. There are three bedrooms, a nice kitchen, a living room, and a laundly room.

**Woman:** That sounds nice.

**Man:** Yeah, and there is a swimming pool next to the apartment building. And, uh, I usually study there, you know, the sun and all.

**Woman:** Oh, yeah, right.

**Man:** Oh, and there are too fast food restaurants a cross the street, so it is a quick way to get a meal.

**Woman:** Um, that sounds good. How much do you pay in rent?

**Man:** Well ,I have two rooms master, so I pay $ 275 a month. Uh, that’s my share

**Woman:** Serious? That’s a real good price.

**Man:** Yeah, it’s not bad

**Woman:** Um, are utilities included?

**Man:** Uh, gas, water and electricity are included. The Internet and cable TV are separate.

**Woman:** That’s a fabulous price. How on earth did you find a place like that?

**Man:** Just found it online

**Woman:** Wow, that sounds like a nice apartment.

**Man:** Yeah, come over some time.

**Woman:** Okay, I’ll do that.

**Task 2: You are going to hear a friend talking about one TV program. Now listen and decide if the following statements are true (T) or false (F). (1 point)**

*1. T*

*2. F*

*3. F*

*4. T*

*5. T*

***Listening transcript:***

I don’t like watching TV very much. I don’t have much time. But I really like watching Master Chef Junior. It is on VTV3 channel, at 8 pm every Thursday. I love food. I love cooking. So, I find it very interesting. Not only teenagers, but adults also like this program.. I often watch it with my Mom. I learn a lot from that TV program. I would like to take part in this competition, too. In the future, I want to become a famous chef.

**SECTION B: LANGUAGE (2 POINTS)**

**I. Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A, B, C or D (0.4 point)**

1. D

2. C

**II. Choose the best option (A, B, C or D) to complete these sentences. (1.6 point)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. C | 3. C | 5. C | 7. A |
| 2. B | 4. B | 6. B | 8. C |

**SECTION 3: READING (2 POINTS)**

**I. Read the passage and then choose the correct answer to each question. (1 point)**

1. C

2. B

3. A

4. B

5. B

**II. Read the passage and choose the correct answer for each question (1 point)**

1. C

2. B

3. B

4. C

5. B

**SECTION D: WRITING (2 POINTS)**

**I. Find out the mistake in each sentence. (0.4 point)**

1. D

2. B

**II. Rewrite the following sentences as directed ( using the suggested words) so that the meanings stay the same. (0.6 pt)**

1. My brother is a good football player.

2. What is your favorite TV programmes?

3. That house is more historic than this house.

**III. Peter is describing his future house. Use the given words to make complete sentences about it. (1 pt)**

1. Will robots clean our house in the future?

2. This wireless TV runs on solar energy.

3. My future house will be in the mountain.

4. My future house will have 5 rooms.

5. It is comfortable to have a robot.

***The end***