|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHÒNG GD& ĐT GIAO THỦY  **TRƯỜNG THCS GIAO XUÂN** | | | | **BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG**  **GIỮA HỌC KÌ II**  **NĂM HỌC 2023 - 2024**  **Môn: Ngữ văn 7**  *Thời gian làm bài: 90 phút* | | | | | | |
| **TT** | **Chương/**  **Chủ đề** | **Nội dung/Đơn vị kiến thức** | **Mức độ đánh giá** | | **Số câu hỏi theo mức độ nhận thức** | | | | |
| **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | | **Vận dụng cao** |
| **1.** | **Đọc hiểu** | Truyện ngụ ngôn | **Nhận biết:**  - Nhận biết được ngôi kể trong truyện ngụ ngôn.  - Nhận biết được tình huống truyện.  - Xác định được thành phần trạng ngữ trong câu.  **Thông hiểu:**  - Xác định vai trò của dấu chấm lửng.  - Hiểu được ý nghĩa hành động của nhân vật.  - Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.  - Trình bày được tính cách của nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động.  **Vận dụng:**  **-** Học sinh bày tỏ được quan điểm của mình thông qua câu chuyện.  - Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm. | | **4 TN** | **4 TN** | **2 TL** | |  |
| **2** | **Viết** | Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử | **Nhận biết:**  - Kiểu bài: tự sự, kể về sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.  - Đảm bảo cấu trúc của bài văn.  - Xác định đúng nhân vật, sự kiện, sự việc, ngôi kể, người kể chuyện.  **Thông hiểu:**  - Xác định được sự việc liên quan đến nhân vật cần có trong bài văn.  **Vận dụng:**  + Biết lựa chọn nhân vật, sự việc, sự kiện tiêu biểu để viết.  + Trình bày sự việc hợp lí, hiệu quả.  + Vận dụng các thao tác khi kể chuyện.  + Vận dụng các phương thức biểu đạt linh hoạt: tự sự, miêu tả  **Vận dụng cao:**  + Sáng tạo, linh hoạt trong kể chuyện.  + Bố cục mạch lạc, lời văn trong sáng, dễ hiểu, tính hoàn chỉnh của văn bản. | | 1TL\* | 1TL\* | 1TL\* | 1TL\* | |
| **Tổng** | | |  | | **4 TN, 1TL\*** | **4 TN, 1TL\*** | **2 TL, 1TL\*** | | **1TL\*** |
| ***Tỉ lệ %*** | | |  | | ***25*** | ***35*** | ***30*** | | ***10*** |
| **Tỉ lệ chung** | | |  | | **60** | | **40** | | |