**BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC 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 trong 4 phút (khoảng 60 – 80 từ) liên quan đến chủ đề đã học: Cities of the world (unit 9) | **Nhận biết:** - Nghe lấy thông tin chi tiết. | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 2. Nghe một đoạn hội thoại khoảng 4 phút (khoảng 60 – 80 từ) liên quan đến chủ đề đã học: Cities of the world (unit 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Thông hiểu:** - Hiểu nội dung chính của đoạn hội thoại để tìm câu trả lời đúng.  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **Vận dụng**: - Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| **II.** | **LANGUAGE** | **1. Pronunciation**Cách phát những âm ở phần unit 7 và unit 9. | **Nhận biết:**- Nhận biết cách phát âm ở phần unit 7 và unit 9. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **2. Vocabulary**Từ vựng đã học theo chủ đề của Unit 10. | **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 đã học ở Unit 10.- Nắm được các mối liên kết và kết hợp của từ trong bối cảnh và ngữ cảnh tương ứng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Grammar**Các chủ điểm ngữ pháp đã học: Wh-question words. Conjunctions in compound sentences. Past simple. | **Thông hiểu**: - Hiểu và phân biệt các chủ điểm ngữ pháp đã học. |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **Vận dụng:** - Vận dụng những điểm ngữ pháp đã học vào bài viết. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| **III.** | **READING** | **1. Cloze test** Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 80-100 từ về các chủ điểm đã học: Television | **Nhận biết:** - Nhận ra được các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản. | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| **2. Reading comprehension**Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 80-100 từ, xoay quanh các chủ điểm đã học: Cities of the world. | **Vận dụng:**- Vận dụng hiểu nội dung để trả lời câu hỏi  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **Thông hiểu:** - Hiểu ý chính của bài đọc |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **IV.** | **WRITING** | 1. **Error indentification : Xác định lỗi sai**
 | **Thông hiểu :** thông hiểu về ngữ pháp để tìm ra lỗi sai và sửa lại cho đúng |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 1. **Sentence transformation:**

Viết lại câu dùng từ gợi ý hoặc cho trước. | **Vận dụng :**Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sau |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| **3.Sentence building**: Sử dụng các từ, cụm từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh. | **Vận dụng cao**: Sử dụng các từ, cụm từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
| **V**. | **SPEAKING** | **-Nội dung:** Hỏi đáp và trình bày về các nội dung có liên quan đến chủ điểm trong chương trình. Sử dụng được một số chức năng giao tiếp cơ bản, hỏi thông tin và cung cấp thông tin.**-Kỹ năng:** Kỹ năng trình bày một vấn đề sử dụng ngôn ngữ có thể và các biểu hiện trên khuôn mặt phù hợp kỹ năng nói trước đám đông.**-Ngôn ngữ và cấu trúc:** Sử dụng những cấu trúc đã học trong chương trình.**I.Introduction:****II. Topic speaking:****III.Q & A:** | -**Nhận biết:** Giới thiệu các thông tin về TV, thể thao và những môn chơi, những thành phố trên thế giới, những ngôi nhà trong tương lai, thế giới của chúng ta xanh hơn.**-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.**-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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Tổng*** |  |  | ***12*** | ***2*** | **6** | **2** | ***4*** | ***2*** |  | **4** | **22** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2:****MÔN TIẾNG ANH 6: ( Thời gian làm bài: 60’ )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TT** | **Kĩ năng** | **Mức độ nhận thức** |  |  |  |  |  |  | **Tổng** |  |  |
|  |  | **Nhận biết** |  | **Thông hiểu** | **Vận dụng**  | **Vận dụng cao** |  |  |  |
|  |  | **Tỉ lệ (%)** | **Thời gian** | **Tỉ lệ (%)** | **Thời gian** | **Tỉ lệ (%)** | **Thời gian** | **Tỉ lệ (%)** | **Thời gian** | **Tỉ lệ (%)** | **Thời gian** |  |
|  |  |  | **(phút)** |  | **(phút)** |  | **(phút)** |  | **(phút)** |  | **(phút)** |  |
| **1** | **Nghe** | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |  |  | 20 | **8** |  |
| **2** | **Ngôn ngữ** | 10 | 3 | 10 | 7 |  |  |  |  | 20 | **10** |  |
| **3** | **Đọc** | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |  |  | 20 | **13** |  |
| **4** | **Viết**  | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 | **17** |  |
| **5** | **Nói** | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 20 | **12** |
| **Tổng** |  | **40** | **20** | **30** | **20** | **20** | **15** | **10** | **5** | 100 | **60** |  |
| **Tỉ lệ (% )** |  | **40** |  | **30** |  | **20** |  | **10** |  | **100** |  |  |
| **Tỉ lệ chung (%)** | **70** |  |  |  | **30** |  |  |  | **100** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Name:…………………… **ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2:**

Class: 6A…. **MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6**

 **Năm học: 2023-2024 (Thời gian : 60’ )**

**A.LISTENING: ( 2ms )**

**I. Listen to the conversation.Decide the statements are true ( T ) or false (F): ( 1m )**

1.Bangkok is famous for palaces. T / F

2.Things at Chatuchak market are expensive. T / F

3.The floating market is on the sea. T / F

4.You can find food stalls all around Bangkok. T / F

**II. Listen to the conversation and choose the correct answers: ( 1m )**

1.Chatuchak market has over………..stalls.

A. 25,000 B. 15,000 C. 35,000 D.5,000

2. Chatuchak market is about……….minutes’walk from the station.

A.10 B.15 C.5 D.25

3.You can see part of Thai people’s……….at the market.

A.life B.house C.work D.game

4.Street food in Bangkok is…………

A.cheap B.expensive C.wonderful D.delicious

**B.LANGUAGE FOCUS: ( 2ms )**

**I. Find the word which has a different sound in the part underlined ( 0,5m )**

1. A.brown B.now C. bowl D.how

2. A.weather B.three C.than D.mother

**II. Supply the correct form of the words in brackets: ( 0,5m )**

1.I bought a lot of new furniture for my………………room. ( live )

2.The birds sing…………………in the morning. ( beauty )

**III.** **Choose the correct answer A, B, C or D to finish the sentences ( 1m )**

1.You will get a good seat if you………first.

A.come B.came C.have come D. will come

2.Mary……….with her mother 1 hour a go.

A.goes out B.gone out C.went out D.was gone

3.My younger brother wants to watch the cartoon………he turns on the TV.

A.but B.so C.or D.because

4……….do you spend in Ho Chi Minh City? Once or twice a year.

A.How many B.How much C.How long D.How often

**C.READING: ( 2ms )**

**I.Choose the correct answer A, B, C or D for each of the gaps to complete the following text: ( 1m )**

 Television first came some sixty years ago in the 1950s. Nowadays, it is one of the most (1)……..sources of entertainment for both the old and the young. Television brings (2)……..for children, world news, music and many other (3)…….If someone likes sports, he can just choose the right sports. It is not difficult for us to see why (4)……..is a TV set in almost every home today.

1.A.cheap B.expensive C. popular D.exciting

2.A.news B.cartoons C.sports D.plays

3.A.sets B.reports C.channels D.programmes

4.A.it B.this C.that D.there

I**I.Read the passage,and then decide whether the sentences are True or False: ( 1m )**

 Da Nang is one of the most peaceful cities in Viet Nam with a lot of beautiful beaches. This is a wonderful place for those who love sea and enjoy fresh air. Life here is not so busy as that in Ho Chi Minh city. It is not only a beautiful city but also a safe place to live in. Every evening, after work, you can easily catch the sight of families riding to the beach, leaving their motorbikes. They believe that their vehicles will still be there when they come back. There is no beggar here and the air is fresh. Another good thing is the food. If you love sea food, Da Nang will be the right choice. The food here is very fresh and the price is cheaper than that in Ho Chi Minh city.

1.Da Nang is a good place for sea lovers. T / F

2.The life in Da Nang is busier than that in Ho Chi Minh city. T / F

3.It is not expensive to buy sea food in Da Nang. T / F

4.Da Nang is not only peaceful but also beautiful. T / F

**D.WRITING: ( 2ms )**

**I.Find a mistake in each sentence and correct: ( 0,5m )**

1.What time do you get up yesterday morning?

 A B C D

2.If there isn’t enough food, we couldn’t continue our journey.

 A B C D

**II. Rewrite the following sentences without changing the meaning: ( 0,5m )**

1.She is lazy so she can’t pass the exam.

=> If………………………………………………………….............

2.Lan is very good at basketball.

=> Lan can…………………………………………………………….

**II. Write complete sentences, using the given words and phrases. ( 1m )**

1.How often / you / go fishing / your father?

=>……………………………………………………………………..

2.It / be / rainy / yesterday.

=>……………………………………………………………………..

3.My mother / not / go / to the pagoda / a month ago.

=>……………………………………………………………………..

4.We / traval / Nha Trang / next week.

**=>**……………………………………………………………………..

**\* KEY:**

**A.LISTENING: ( 2ms )**

**Tape script: ( Unit 9: Skills 2: Track 19 )**

 Bangkok is famous for its markets and street food. Visit the Chatuchak, the largest weekend market in the world. There are over 15,000 stalls selling nearly everything, at cheap prices. It’s only five minutes’ walk from the station. When you visit this market, you can see part of Thai people’s life. Another interesting type of market is the floating market on the river. Don’t forget to try street food in Bangkok. It’s easy to find food stalls all around Bangkok, serving different Thai dishes. They are really delicious.

**I. Listen to the conversation.Decide the statements are true ( T ) or false (F): ( 1m )**

1. F 2. F 3. F 4.T

**II. Listen to the conversation and choose the correct answers: ( 1m )**

1.B. 2.C. 3.A. 4.D.

**B.LANGUAGE FOCUS: ( 2ms )**

**I. Find the word which has a different sound in the part underlined ( 0,5m )**

1.C. 2.B.

**II. Supply the correct form of the words in brackets: ( 0,5m )**

1.living 2.beautifully

**III.** **Choose the correct answer A, B, C or D to finish the sentences ( 1m )**

1.A. 2.C. 3.B. 4D.

**C.READING: ( 2ms )**

**I.Choose the correct answer A, B, C or D for each of the gaps to complete the following text: ( 1m )**

1.C. 2.B. 3.D. 4.D.

I**I.Read the passage,and then decide whether the sentences are True or False: ( 1m )**

1.T 2.F 3.T 4.T

**D.WRITING: ( 2ms )**

**I.Find a mistake in each sentence and correct: ( 0,5m )**

1. B => did 2.D => won’t

**II. Rewrite the following sentences without changing the meaning: ( 0,5m )**

1.=> If she isn’t lazy, she can pass the exam.

2.=> Lan can play basketball very well.

**II. Write complete sentences, using the given words and phrases. ( 1m )**

1.=>How often do you go fishing with your father?

2.=>It was rainy yesterday.

3.=>My mother didn’t go to the pagoda a month ago.

4.=>We will traval to Nha Trang next week.