**TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN**

**MỤC TIÊU - MA TRẬN**

ĐỀ KTĐG GIỮA HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2023 -2024

**Môn: NGỮ VĂN 6**

**I. MỤC TIÊU**

**1. Về kiến thức:**

- Củng cố kiến thức về các thể loại văn bản đọc, kiểu bài viết, kiến thức về tiếng Việt đã học ở bài 6: *Chuyện kể về những người anh hùng*; bài 7: *Thế giới cổ tích.*

- Kiểm tra khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học một cách tổng hợp toàn diện theo nội dung cách thức kiểm tra, đánh giá mới

**2. Về năng lực:**

**-** Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Tự lực, tự học, tự hoàn thiện bản thân.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện và làm rõ vấn đề; Tư duy độc lập.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực ngôn ngữ: Biết vận dụng kiến thức tiếng Việt cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để hiểu văn bản truyện truyền thuyết, truyện cổ tích; biết đọc văn bản theo thể loại truyện truyền thuyết, truyện cổ tích; nhận biết và bước đầu biết phân tích, đánh giá nội dung và đặc điểm nổi bật về hình thức biểu đạt của văn bản; viết được bài văn nhập vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích.

+ Năng lực văn học: nhận biết được đề tài, hiểu được chủ đề, ý nghĩa của văn bản đã đọc; nhận biết được truyện truyền thuyết, truyện cổ tích; nhận biết và phân tích được tác dụng của một số yếu tố hình thức và biện pháp nghệ thuật gắn với đặc điểm của truyện truyền thuyết, truyện cổ tích: cốt truyện, lời người kể chuyện, lời nhân vật, không gian, thời gian, các chi tiết tưởng tượng kì ảo…

3. **Về phẩm chất**

- Yêu nước: Tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống quê hương

- Nhân ái: Yêu quý mọi người

- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập

- Trung thực: Đấu tranh chống các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống.

**II. MA TRẬN ĐỀ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Kĩ năng** | **Nội dung/đơn vị kiến thức** | **Mức độ nhận thức** | **Tổng****% điểm** |
| **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Vận dụng cao** |
| **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** |
| **1** | **Đọc hiểu** | Truyện dân gian (truyền thuyết, cổ tích | **4** | 1\* | **4** | 1\* | **0** | **1** | **0** |  | **60** |
| **2** | **Viết** | Kể lại một truyện cổ tích | 0 | 1\* | 0 | 1\* | 0 | 1\* | 0 | 1\* | 40 |
| **Tổng** | ***10*** | ***15*** | ***10*** | ***25*** | ***0*** | ***30*** | ***0*** | ***10*** | **100** |
| **Tỉ lệ %** | **25%** | **35%** | **30%** | **10%** |
| **Tỉ lệ chung** | **60%** | **40%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAN GIÁM HIỆU** **Dương Thị Dung**  | **TTCM****Nguyễn Thị Tuyết** | **NHÓM TRƯỞNG****Đặng Huyền My** |