|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG THCS VĨNH AN – TÂN LIÊN  **TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI** | **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II**  **Môn**: **TIẾNG ANH 6** - Tiết…...  Thời gian làm bài: 60 phút  Ngày kiểm tra: ...…/ ...…/ 2024. Lớp: 6…... tiết …  Ngày trả bài: …… /.…. / 2024 |

**A. MA TRẬN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 |  |  | 25 | 10 |
| **2** | **Ngôn ngữ** | 10 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 |  |  | 25 | 15 |
| **3** | **Đọc** | 10 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 |  |  | 25 | 15 |
| **4** | **Viết** | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 25 | 20 |
| **Tổng** | | **35** | **11** | **35** | **24** | **25** | **19** | **5** | **6** | **100** | **60** |
| **Tỉ lệ (% )** | | **35** | | **35** | | **25** | | **5** | |
| **Tỉ lệ chung (%)** | | **70** | | | | **30** | | | | **100** | |

**B. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 đoạn độc thoại trong 1.5 phút (khoảng 80 – 100 từ) về chủ đề **Sports and Games**  - Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách tick vào cột True hoặc False tương ứng với thông tin đã cho | **Nhận biết:**  - Nghe lấy thông tin chi tiết về một trong các chủ đề đã học. | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| **Thông hiểu:**  - Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại/ 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.  - Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nghe một đoạn độc thoại khoảng 1.5 phút (khoảng 80 – 100 từ) về chủ đề **Cities of the world**  - Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách điền thông tin còn thiếu vào mỗi câu đã cho. | **Nhận biết:**  - Nghe lấy thông tin chi tiết. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| **Thông hiểu:**  - Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại/ 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 |  |
|  |  |  | - Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **LANGUAGE** | **Pronunciation**  - Âm /θ/ và /ð/  - Âm /əʊ/ và **/**aʊ/ | **Nhận biết:**  Nhận biết các âm và trọng 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vocabulary**  Từ vựng đã học theo các chủ đề: **Television, Sports and Games, Cities of the world**  - Word meaning  - Synonym  - Word form | **Nhận biết:**  -Nhận ra, nhớ lại, liệt kê được các từ vựng  theo chủ đề đã học. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| **Thông hiểu:**  - Hiểu và phân biệt được các từ vựng theo chủ đề đã học.  - Nắm được các mối liên kết và kết hợp của từ trong bối cảnh và ngữ cảnh tương ứng. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| **Vận dụng:**  - Hiểu và vận dụng được từ vựng đã học trong văn cảnh (danh từ, động từ, tính từ và trạng từ…) |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| **Grammar**   * Conjunction * Wh-question * Possesive adjective/ Possesive pronoun | **Nhận biết:**  - Nhận ra được các kiến thức ngữ pháp đã học. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **Thông hiểu:**   - Hiểu và phân biệt các chủ điểm ngữ pháp đã học. |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | - Verb tenses and forms | **Vận dụng:** - Hiểu và vận dụng các kiến ngữ pháp đã học vào bài nghe, đọc, viết. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| **III.** | **READING** | **1. Cloze test**  Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 80-100 từ về chủ đề **Television**  - HS trả lời câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng để điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn | **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 **Cities of the world**  ***-*** HS trả lời câu hỏi bằng cách chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi trong bài | **Nhận biết:**  - Thông tin chi tiết. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| **Thông hiểu:**  - Hiểu ý chính của bài đọc. |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **Vận dụng:**  - Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.  - Hiểu, phân tích, tổng hợp ý chính của bài để chọn câu trả lời phù hợp. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| **IV.** | **WRITING** | **1. Error identification**  **-** Nhận diện lỗi sai về:  + Possessive adjective  + Question word. | **Nhận biết:**  - Nhận diện lỗi về ngữ pháp và từ loại trong câu. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| **2. Sentence transformation**  - Sắp xếp các từ đã cho để tạo thành câu hoàn chỉnh  - Hiểu câu gốc và viết lại câu liên quan đến các nội dung ngôn ngữ:  + Conjunction  + Possesive adjective/ Possesive pronoun  + Imperative. | **Thông hiểu:**  - Sử dụng các từ đã để sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| **Vận dụng:**  - Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| **3. Sentence Building**  Sử dụng từ, cụm từ gới ý để viết thành câu hoàn chỉnh liên quan đến nội dung ngôn ngữ:  + Past simple  + Wh-Question | **Vận dụng cao:**  - Sử dụng các từ, cụm từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| **Tổng** | |  |  | **14** | **0** | **11** | **2** | **6** | **4** | **1** | **2** | **32** | **8** |

**C. ĐỀ KIỂM TRA**

**PART A. LISTENING**

**I. Listen to the passages. Then tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **T** | **F** |
| 1. The passages are about two sportsmen. |  |  |
| 2. Hai goes cycling at the weekend. |  |  |
| 3. Hai’s favourite sport is karate. |  |  |
| 4. Alice doesn’t like doing sport very much. |  |  |
| 5. Alice plays computer games every day. |  |  |

**II. Listen to the passage and fill each gap with ONE word/ number.**

6. Bangkok is famous for markets and \_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Chatuchak market has over \_\_\_\_\_\_\_\_ stalls.

8. Chatuchak market is about \_\_\_\_\_\_\_\_ minutes’ walk from the station.

9. You can see part of Thai people's \_\_\_\_\_\_\_\_ at a market.

10. Street food in Bangkok is \_\_\_\_\_\_\_\_.

**PART B. LANGUAGE**

**I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.**

11.A. brother B. something C. them D. weather

12. A. how B. town C. crowded D. snow

**II. Circle letter A, B, C, or D to indicate****the best answer to complete the sentence.**

13. My father often watches \_\_\_\_\_\_\_\_. They’re so funny.

A. comedies B. animated films C. talent shows D. educational programmes

14. *Circle letter A, B, C, or D to indicate the word* ***SIMILAR*** *in meaning to the underlined word*

Ha Noi is famous for its delicious street food

A. old B. tasty C. fast D. friendly

15. The people in my city are \_\_\_\_\_\_ and helpful

A. friend B. friendliness C. friendly D. unfriendly

16. They cancelled their picnic \_\_\_\_\_\_ the weather was bad.

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

17. Hong Kong is famous for \_\_\_\_\_\_ double-decker buses

A. it’s B. it C. its D. it is

18. \_\_\_\_\_\_ do you watch TV? - Not very often. Two or three times a week.

A. Who B. How often C. How D. When

19. John, you are late. The match \_\_\_\_\_\_ ten minutes ago.

A. starts B. did started C. is starting D. started

20. Please \_\_\_\_\_\_ playing football in the classroom.

A. stopped B. stop C. stopping D. to stop

**PART C. READING**

**I. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.**

Television first appeared some fifty years ago in the 1950s. Since then, it has been one of the most (21) \_\_\_\_\_\_ sources of entertainment for both the old and the young. Television offers (22) \_\_\_\_\_\_ for children, world news, music and many other (23) \_\_\_\_\_\_. If someone is interested in sports, for example, he can just choose the right sport (24) \_\_\_\_\_\_. There he can enjoy a broadcast of an international football match while it is actually happenin. Television is also a very useful way for companies to advertise their products. It is not too hard for us to see why there is a TV set in almost every home today. And, engineers are developing interactive TV which allows communication (25) \_\_\_\_\_\_ viewers and producers.

21. A. cheap B. expensive C. popular D. kind

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

23. A. set B. channels C. reports D. programs

24. A. athletes B. channel C. studio D. time

25. A. with B. among C. like D. between

**II. Read the passage. Circle the best answer A, B or C to each of the questions.**

Paris is home to hundreds of museums, including the largest museum in the world, the Louvre. Located on the bank of the Seine, the Louvre Museum covers an area of more than 70,000 square meters. It’s as big as 280 tennis courts. The museum is one of the most recognisable landmarks of Paris. Each year, millions of people visit the museum. The museum is one of the reasons that Paris is among the top-visited cities in the world. Following a record number of visitors in 2019, the museum decided to limit the number of guests to avoid overcrowding. According to the museum director, he didn’t want more visitors but the museum aimed to provide a better experience for all.

***26. What is the passage mainly about?***

A. The city of Paris

B. The Louvre Museum

C. Museums in Paris

***27. Where is the Louvre Museum located?***

A. Next to a tennis court

B. On the Seine river

C. On the river bank

***28. Which of the following statement is true?***

A. There are hundreds of museums in Paris.

B. There are 280 tennis courts in Paris.

C. There are millions of visitors in Paris.

***29. According to the passage, why is Paris one of the most visited cities in the world?***

A. Because of its hundreds of museums.

B. Because of the Louvre’s annual visitors.

C. Because of Paris’s beauty.

***30. Why did the museum limit the number of visitors?***

A. Because the museum needed to break the record.

B. Because the director dislikes crowded places.

C. Because the museum wanted guests to have a better experience.

**PART D. WRITING**

**I. Mark letter A, B, C, or D to indicate the part that is incorrect.**

31. This is my book, not yours book.

A. This B. is C. my D. yours

32. Who do you have English class?

A. Who B. do C. have D. class

**II. Rearrange the words or phrases to make a meaningful sentence.**

33.Which/ you/ do/ sports/ at/ do/ school?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

34. old/ with/ Hoi An/ delicious/ is/ street food./ city/ an

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. Rewrite these following sentences with suggested words**

35. What TV programme do you like best? **(FAVOURITE)**

=> What’s\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

36. Nadia doesn’t like to drive. She takes the bus everywhere. **(SO)**

=> Nadia doesn’t\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

37. You shouldn’t make noise in class.

=> “Don’t \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

38. These are my new books.

=> These new books \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. Write the meaningful sentence using given words/ phrases.**

39. Duy and Minh/ go/ gym/ yesterday.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

40. What/ weather/ like/ Sydney/ summer?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**D. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM**

**\* Biểu điểm: 0,25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng**

**\* Đáp án:**

- Bài nghe 1: tapescript 13

- Bài nghe 2: tapescript 20

1. F 2. T 3. T 4. T 5. F

6.street food 7. 15,000 8. five / 5 9. life 10. delicious

11. B 12. D

13. A 14. B 15. C 16. A

17. C 18. B 19. D 20. B

21. C 22. A 23. D 24. B 25. D

26. B 27. C 28. A 29. B 30. C

31. D 32. A

33.Which sports do you do at school?

34. Hoi An is an old city with delicious street food

35. What’s your favourite TV programme?

36. Nadia doesn’t like to drive, so she takes the bus everywhere

37. Don’t make noise in class.

38. These new books are mine.

39. Duy and Minh went to the gym yesterday.

40. What is the weather like in Sydney in summer?

**E. THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Điểm** | | | | | | | | | | | |
| 0 - < 2 | | 2 - < 5 | | 5 - < 7 | | 7 - < 9 | | 9 - 10 | | Tổng điểm trên TB | |
| SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TỔ TRƯỞNG** | **NHÓM TRƯỞNG** | **NGƯỜI RA ĐỀ**  **Đoàn Thị Lương** |