|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên : .....................................................Lớp 8......

|  |  |
| --- | --- |
| **Kí ra đề** | **Kí duyệt đề** |
|  |  |

 | *Thứ ngày tháng năm 2022.***KIỂM TRA CUỐI KÌ II****Môn: Mĩ thuật**Thời gian 90 phút M· ®Ò I. 01 |

 Điểm Lời phê của thầy, cô giáo

ĐỀ BÀI

Thực hành: Vẽ tranh đề tài tự chọn. Khổ giấy A4.

 BÀI LÀM

Ngµy d¹y: Líp 8............................................………………..

**TiÕt 28, 29 -Bµi 33, 34 kiÓm tra CUỐI KÌ II – MĨ THUẬT 8**

**I. MỤC TIÊU**

1 - *KiÕn thøc*: Lµ bµi thi cuèi n¨m, nh»m ®¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng nhËn thøc

kü n¨ng thÓ hiÖn cña h/s trong qu¸ tr×nh häc tËp.

2- *Kü n¨ng*: HS vÏ ®­îc bøc tranh theo ý thÝch, hoµn thµnh phÇn tù luËn .

3 - *Th¸i ®é*: Nghiªm tóc, say mª tr×nh bÇy bµi cña m×nh.

*4. Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất.*

- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, tư duy, sáng tạo,giải quyết vấn đề

- Năng lực chuyên biệt: Quan sát, so sánh, phân tích tổng hợp, thực hành, biểu đạt

- Phẩm chất: Chăm chỉ , trung thực, kiên trì

**II. ĐỀ KIỂM TRA**

**III. BIỂU ®iÓm –yÊU CẦU BÀI KIỂM TRA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **§iÓm** |
| Vẽ tranh: Đề tài tự chọn. | **Yêu cầu**- Nội dung tranh vẽ đúng đề tài .- Sắp xếp được mảng chính, phụ hợp lí. - Hình vẽ rõ ràng, hình vẽ chính rõ nội dung tranh, hình vẽ phụ phù hợp làm tranh thêm sinh động.-Màu sắc có đậm nhạt. Thể hiện màu tình cảm. | - Đạt(Đ) – Các yêu cầu của bài vẽ thực hiện ở mức độ trung bình trở lên. |
| - Chưa Đạt(CĐ) – Các yêu cầu của bài vẽ thực hiện ở mức độ dưới trung bình . |

|  |  |
| --- | --- |
| *Ngày 3 tháng 3 năm 2022*NGƯỜI DUYỆT ĐỀ | *Ngày 3 tháng 3 năm 2022*NGƯỜI RA ĐỀ |
|  |  |

**Kiều Ngọc Châu L­¬ng ThÞ Ngäc Hµ**

Ngµy d¹y: Líp 7............................................………………..

**TiÕt 27, 28 -Bµi 32, 33 kiÓm tra CUỐI KÌ II – MĨ THUẬT 7**

**I- Môc tiªu**:

*1. KiÕn thøc -* HS hiÓu vÒ c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi trß ch¬i d©n gian ,biÕt thªm mét sè trß ch¬i d©n gian, t×m ®­îc néi dung ®Ó thÓ hiÖn tranh .

*2. KÜ n¨ng -* HS vÏ ®­îc tranh ®Ò tµi trß ch¬i d©n gian.

*3. Th¸i ®é -* HS yªu quý lÔ héi, truyÒn thèng v¨n ho¸ ViÖt, c¸c trß ch¬i mang b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc.

*4. Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất.*

- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, tư duy, sáng tạo,giải quyết vấn đề

- Năng lực chuyên biệt: Quan sát, so sánh, phân tích tổng hợp, thực hành, biểu đạt

- Phẩm chất: Chăm chỉ , trung thực, kiên trì

**II. ĐỀ KIỂM TRA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên : .....................................................Lớp 7......

|  |  |
| --- | --- |
| **Kí ra đề** | **Kí duyệt đề** |
|  |  |

 | *Thứ ngày tháng năm 2022***KIỂM TRA CUỐI KÌ II****Môn: Mĩ thuật**Thời gian 90 phút M· ®Ò I. 01 |

 Điểm Lời phê của thầy, cô giáo

**ĐỀ BÀI**

**Thực hành:** Vẽ tranh Đề tài : “Trò chơi dân gian” Khổ A4- nội dung và màu sắc tự chọn**.**

**BÀI LÀM**

**III. BIỂU ®iÓm –yÊU CẦU BÀI KIỂM TRA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **§iÓm** |
| Vẽ tranh: Đề tài “Trò chơidân gian.” | **Yêu cầu**- Nội dung tranh vẽ đúng đề tài.- Sắp xếp được mảng chính, phụ hợp lí. - Hình vẽ rõ ràng, hình vẽ chính rõ nội dung tranh, hình vẽ phụ phù hợp làm tranh thêm sinh động.-Màu sắc có đậm nhạt, rực rỡ, tươi vui thể hiện được không khí của các trò chơi.  | - Đạt (Đ) – Các yêu cầu của bài vẽ thực hiện ở mức độ trung bình trở lên. |
| - Chưa Đạt (CĐ) – Các yêu cầu của bài vẽ thực hiện ở mức độ dưới trung bình . |

|  |  |
| --- | --- |
| *Ngày 3 tháng 3 năm 2022*NGƯỜI DUYỆT ĐỀ | *Ngày 3 tháng 3 năm 2022*NGƯỜI RA ĐỀ |
|  |  |

Kiều Ngọc Châu Lương Thị Ngọc Hà

|  |
| --- |
| **Ngày dạy: Lớp 6***………………….***Tiết 29-30: KIỂM TRA CUỐI KÌ II- MÔN MĨ THUẬT 6****(Đề số 01)** |
|  |  |

**I. MỤC TIÊU**

1. Yêu cầu cần đạt

- Hiểu được sự kết hợp hài hoà của các hình khối, đường nét, màu sắc để tạo mô hình khu nhà.
- Tạo được mô hình khu nhà với cảnh vật mong muốn.
- Phân tích được nhịp điệu, sự hài hoà của hình khối, đường nét, màu sắc, không gian trong mô hình khu nhà. Có ý thức giữ gìn vệ sinh và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

2. Năng lực

- Sử dụng vật liệu, chất liệu thực hiện được một sản phẩm theo ý thích.

- Biết nhận xét, đánh giá sản phẩm mĩ thuật của cá nhân, nhóm.

3. Phẩm chât

- Tôn trọng sản phẩm mĩ thuật do mình, do bạn và người khác tạo ra.

- Biết giữ vệ sinh lớp học, bảo quản sản phẩm và đồ dùng học tập.

- Trung thực trong quá trình kiểm tra.

**II. ĐỀ KIỂM TRA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên : ............................................Lớp ......................................................

|  |  |
| --- | --- |
| Kí ra đề | Kí thẩm định đề |
|  |  |

 Điểm  | *Thứ ngày tháng năm 2022***KIỂM TRA CUỐI KÌ II****Đề số 01****Môn: Mĩ thuật 6**Thời gian 90 phút (*không kể thời gian giao đề*) Lời phê của thầy, cô giáo  |

**ĐỀ BÀI**

**Thùc hµnh:**  " Em hãy lựa chọn và tạo một thảm trang trí với họa tiết là hình vẽ thời tiền sử hoặc họa tiết trống đồng". (có thể vẽ, in, ..).

 **BÀI LÀM**

**III. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   Mức độ Năng lựcMĩ thuật | **Biết** | **Hiểu** | **Vận dụng** |
| Mức 1 (vận dụng thấp hoặc trung bình) | Mức 2 (vận dụng sáng tạo hoặc ứng dụng thực tiễn) |
| **Quan sát và nhận thức** | Thể hiện được hiểu biết về một số chủ đề học tập thông qua sản phẩm và bài viết | Thể hiện được hiểu biết về đặc điểm cơ bản của các bài học trong chủ đề học tập qua sản phẩm và bài viết. | Biết cách lựa chọn các chất liệu học tập phù hợp với bài học. | Biết cách lựa chọn các chất liệu học tập phù hợp với bài học.Thể hiện được sự lựa chọn có ý đồ về tạo sản phẩm phù hợp với nội dung chủ đề học tập. |
| **Sáng tạo và ứng dụng** | Tạo được một sản phẩm đơn giản theo nội dung bài học. | Tạo được sản phẩm phù hợp với nội dung bài học theo ý thích ... | Tạo được sản phẩm phù hợp với nội dung bài học và có tính sáng tạo, thẩm mĩ.  | Tạo được sản phẩm phù hợp với nội dung bài học và có tính sáng tạo, thẩm mĩ; có thể ứng dụng vào trong cuộc sống. |
| **Xếp loại** | **Chưa đạt ( CĐ ) tỉ lệ 35% trở xuống** |  |  |
| **Đạt ( Đ )** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Ngày tháng năm 2022*NGƯỜI THẨM ĐỊNH ĐỀ | *Ngày tháng năm 2022*NGƯỜI RA ĐỀ |
| **Kiều Ngọc Châu** | **Lương Thị Ngọc Hà** |