*Ngày soạn: 29/10/2023*

*Ngày giảng: 30 – 4/11/2023*

**TIẾT 9**

**KIỂM TRA GK I**

**I. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức, kỹ năng:**

***a. Kiến thức***

* HS biết:
* Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca 2 bài hát đã học.
* Đọc nhạc - ghép lời ca thành thạo bài đọc nhạc.
* Nhớ lại những kiến thức về nhạc lí *Nhịp lấy đà*
* HS hiểu: về NS Hoàng Việt và bài Nhạc rừng.
* HS vận dụng: trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, đọc và ghép lời kết hợp gõ phách các bài đọc nhạc.

***b. Kỹ năng:***

* Thực hiện thành thạo kỹ năng hát và đọc bài đọc nhạc.

**2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh**

***a. Các phẩm chất***

* Yêu gia đình, quê hương, đất nước

***b. Năng lực chung***

* Năng lực tự học, giải quyết vấn đề.

***c. Năng lực chuyên biệt***

* Thực hành âm nhạc.
* Hiểu biết âm nhạc.
* Cảm thụ âm nhạc.

**II. CHUẨN BỊ:**

***1.Giáo viên:***

* Đề bài KT

***2.Học sinh :***

* SGK, vở ghi, học thuần thục các bài

**A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung kiến thức** | **Mức độ nhận thức** | | | |
| **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **VD cao** |
| **1. Học hát:**  ***Chào năm học mới*** | Tên tác giả, tên bài hát | Nêu được nội dung bài hát; tìm được một số bài hát khác có chung chủ đề | Hát thuộc lời ca, đúng cao độ trường độ của bài hát | Hát đúng nhạc, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát  Có minh họa phù hợp |
| Tỉ lệ | *10%* | *25%* | *35%* | *30%* |
| **2. Đọc nhạc:** | Tên bài tập đọc nhạc, nhịp của bài | Xác định giọng bài TĐN, một số kí hiệu âm nhạc sử dụng trong bài TĐN | Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN. Ghép đúng lời ca | Đọc chính xác cao độ, trường độ bài TĐN kết hợp gõ phách, gõ tiết tấu, đánh nhịp |
| Tỉ lệ | *10%* | *25%* | *35%* | *30%* |

**B. ĐỀ KIỂM TRA**

Câu 1: Em hãy cho biết tác giả bài hát “Chào năm học mới” , trình bày bài hát đó và nêu nội dung bài hát

Câu 2: Hãy trình bày bài hát “Việt Nam ơi” , kể tên 1 số bài hát nói về mái trường

Câu 3: Em hãy đọc và ghép lời bài đọc nhạc số 1?

* **Bảng thống kê kết quả kiểm tra:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Điểm | 0 -> <5 (CĐ) | 5 -> 10 (Đ) | Điểm trên TB (%) |
| 8A1 |  |  |  |
| 8A2 |  |  |  |
| 8A3 |  |  |  |