**ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ HSG**

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6

NĂM HỌC: 2024-2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | | **Đáp án + Biểu điểm + Hướng dẫn chấm** | **Điểm** |
| **Part A. LISTENING** | | | |
| **I.** | | **Tổng 5 điểm. Mỗi câu đúng cho 1 điểm**  **\* 1A 2. C 3. B 4. A 5. B** | 5 điểm  1x5 |
| **II.** | | **Tổng 5 điểm. Mỗi câu đúng cho 1 điểm**  **\* 1A 2. B 3. B 4. D 5. A** | 5 điểm  1x5 |
| **III.** | | Tổng 5 điểm. Mỗi câu đúng cho 1 điểm   1. every Tuesday 4. 150 2. friendly 5. 0964568698 3. writing | 5 điểm  1x5 |
| **IV.** | | **Tổng 5 điểm. Mỗi câu đúng cho 1 điểm**   1. F 2. T 3. F 4. F 5. T | 5 điểm  1x5 |
| **Part B. GRAMMAR + VOCABULARY + LANGUAGE FUNCTION** | | | |
| **I** | | **Tổng 15 điểm. Mỗi câu đúng cho 1 điểm**   1. A 2. D 3. B 4. D   5. A 6. C 7. D 8. D 9. B | 9 điểm  1 x9 |
| **II** | | **Tổng 5 điểm. Mỗi câu đúng cho 1 điểm**  **Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks**  \* 1. C 2, A 3. D  **Read the following advertisement and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks**  \* 1.C 2. D 3. B | 6điểm  1x6 |
| **III** | | **Tổng 5 điểm. Mỗi câu đúng cho 1 điểm.**   1. Line 1: knowing => to know 2. Line 3. Friend=> friends 3. Line 4: than=> as 4. Line 5: In => At 5. Line 7: little => few | 5 điểm  1x5 |
| **IV** | | **Tổng 5 điểm. Mỗi câu đúng cho 1 điểm.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.dangerous** | **2.unhealthy** | **3. natural** | **4.friendly** | **5. creative** | | 5 điểm  1x5 |
| **Part C. READING** | | | |
| **I** | | **Tổng 5 điểm. Mỗi câu đúng cho 1 điểm**   1. D 2. B 3. E 4. A 5. C | 5điểm  1x5 |
| **II** | | **Tổng 10 điểm. Mỗi câu đúng cho 1 điểm**  1.B 2. A 3.C 4. D 5.D 6.C 7.A 8.D 9.A 10.B | 10 điểm  1x10 |
| **III** | | **Tổng 10 điểm. Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm**  1.B 2.A 3.C 4.B 5.B 6.C 7.B 8.D 9.A 10.D | 10 điểm  1x10 |
| **Part D. WRITING** | | | |
|  | **Tổng 5 điểm. Mỗi câu đúng được 1 điểm**  1. How much do these school bags cost?  => What is the price of these school bags?  2. They couldn’t continue the game because the weather was awful.  => Because of the awful weather, they couldn’t continue the game.  3. My ruler is 10,000 dong. Hoa’s ruler is 15,000 dong.  => Hoa’s ruler is more expensive than mine/ my ruler/one.  4. Not many students can take part in this contest.  => Only a few students can take part in this contest.  5. She is beautiful and intelligent, but I’m not going to marry her.  => Although she is beautiful and intelligent, I’m not going to marry her. | | 5 điểm  1x5 |
| **II** | **Tổng 10 điểm. Gợi ý cho điểm như sau:**  **\* Content (3 points)**  - Target reader is fully informed: the time, place, some activities...  **\* Communicative achievement (2 points):** Uses the conventions of the communicative task to hold the target reader's attention and communicate straightforward ideas.  **\* Organization (2 points):** Use the form of a invitation (letter)  **\* Language (3 points):**  - Uses a variety of everyday vocabulary appropriately  - Uses a range of simple and some complex grammatical forms | | 10 điểm |
| **III** | **Tổng 15 điểm. Gợi ý cho điểm như sau:**   |  |  | | --- | --- | | **+ Contents:** | **8.0** điểm | | **+ Language:** | **7.0** điểm | | + for correct grammar (prepositions, articles, tenses...) | 3.0 điểm | | + for vocabulary (wide range of vocabulary, spelling), use of suitable connectives... | 3.0 điểm | | + for a good format of a passage. | 1.0 điểm | |  |  | | | 15 điểm |
|  | **Tổng toàn bài** | | 100 điểm |

Khi thấy bài của học sinh không theo đáp án, giám khảo xem xét lại, nếu thấy đúng vẫn cho điểm tối đa bài đó.