UBND QUẬN HỒNG BÀNG

**TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN**

**HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA**

**HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2023 – 2024**

**MÔN: TIẾNG ANH LỚP 2**

**A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

**Mức 1:**

**Kỹ năng nghe:** HS nghe và nhận biết được các từ ngữ về quanh thành phố, quần áo, các phương tiện giao thông, các hoạt đông trong lớp, các ngày trong tuần và các từ ngữ liên quan đến các âm thông qua các hình ảnh.

**Kỹ năng đọc-viết**: HS đọc và viết đúng được các từ ngữ về quanh thành phố, quần áo, các phương tiện giao thông, các hoạt đông trong lớp, các ngày trong tuần và các từ ngữ liên quan đến các âm đã học.

**Kỹ năng nói**: HS phát âm đúng các từ, nói được các câu hỏi đáp, câu nói về quanh thành phố, quần áo, các phương tiện giao thông, các hoạt đông trong lớp, các ngày trong tuần đơn giản trong lớp.

**Mức 2**:

**Kỹ năng nghe:** HS nghe và nhận biết được các từ ngữ, các mẫu câu đơn quanh thành phố, quần áo, các phương tiện giao thông, các hoạt đông trong lớp, các ngày trong tuần

**Kỹ năng đọc-viết**: HS đọc và viết đúng được các từ ngữ, các mẫu câu quanh thành phố, quần áo, các phương tiện giao thông, các hoạt đông trong lớp, các ngày trong tuần thông qua các hình ảnh.

**Kỹ năng nói**: HS phát âm đúng các từ, nói được các câu đơn giản về các từ chỉ quanh thành phố, quần áo, các phương tiện giao thông, các hoạt đông trong lớp, các ngày trong tuần dựa vào tranh minh họa.

**Mức 3**:

**Kỹ năng nghe:** HS nghe hiểu và khoanh lại được các từ, các mẫu câu các từ chỉ quanh thành phố, quần áo, các phương tiện giao thông, các hoạt đông trong lớp, các ngày trong tuần trong một câu.

**Kỹ năng đọc-viết**: HS đọc và sắp xếp đúng được các từ ngữ, các mẫu câu các từ quanh thành phố, quần áo, các phương tiện giao thông, các hoạt đông trong lớp, các ngày trong tuần dựa vào các từ cho sẵn, các tranh minh họa.

**Kỹ năng nói**: HS thực hành giao tiếp được các từ quanh thành phố, quần áo, các phương tiện giao thông, các hoạt đông trong lớp, các ngày trong tuần theo tình huống cụ thể.

**B. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM**

**LISTENING.**

**Part 1. Questions 1- 4. Listen and tick (✓) in the box. ( 1 pt)**

*Mỗi câu đúng được 0,25 điểm*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Đáp án | hat | ruler | motobike |  umbrella |

**Part 2. Questions 5-8. Listen and number (1-4). There is one example.** **(1 pt)** *Mỗi câu đúng được 0,25 điểm*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Đáp án | Thủ Công | bus |  | screenshot_1702516128 |

**Part 3. Questions 9- 12. Listen and match. There is one example. ( 1pt)**

*Mỗi câu đúng được 0,25 điểm*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Đáp án | C | B | D | A |

**Part 4. Questions 1- 4. Listen and circle A or B. There is one example. (1 pt)**

*Mỗi câu đúng được 0,25 điểm*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Đáp án | A | A | B | B |

**READING.**

**Part 1. Questions 1- 4. Read and match the pictures. There is one example. ( 1pt)**

*Mỗi câu đúng được 0,25 điểm*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Đáp án | Shirt | vest | boat | Eraser |

**Part 2. Questions 5- 6. Read and circle Yes or No. There is one example.**

**(1pt)**

*Mỗi câu đúng được 0,25 điểm*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Đáp án | No | **Yes** | Yes | **No** |

**WRITING .**

**Part 1. Questions 1- 4. Look and write. There is one example. (1 pt)**

*Mỗi câu đúng được 0,25 điểm*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Đáp án | Bus | **Shoes** | motobike | **Violin** |

**Part 2. Questions 3- 6. Reorder the letters to make the correct words.**

 **There is one example. (1 pt)** *Mỗi câu đúng được 0,25 điểm*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đáp án | window | umbrella | watch | T- shirt |

**SPEAKING– GRADE 2– THE SECOND TERM**

**Greeting & test taker’s name check.**

The examiner says “ Hello, teacher, I’m…...... Nice to meet you.”

**Part 1. Introducing your clothes**

(Teacher points to the flashcards and asks questions)

Is this your T-shirt / dress/ shorts/ pants/ hat …..?

Yes, it is/ No, it isn’t

**Part 2. Talk about familiar objects**

(Teacher points to the flashcards and asks questions)

1. (Object flashcards)
Pick up your (pencil/ book/ bag/ ruler / pencilcase…).

2. (Transportation/ Classroom activities flashcards)
 Can you see the (motobike/ boat/ plane/ ….?)

 Yes, I can/ No, I can’t

 I can count numbers/ I can sing song on Tuesday…….

3. Teacher may use the picture on p.64-67 (SB)

Teacher may give an example first (What day is it today?), then point to the pictures and student responds.

Example:

It’s ( Monday/ Thursday/ Sunday /…)

***\* Lưu ý đối với HS khuyết tật****:*

*- Listening: Bỏ part 4. Part 3 tăng thêm 1 điểm*

*- Reading: Bỏ part 1. Part 2 tăng thêm 1 điểm.*

*- Writing: Bỏ part 3. Part 1 tăng thêm 1 điểm*

*- Speaking: Bỏ part 1. Part 2 tăng thêm 1 điểm*