**MA TRẬN NGỮ VĂN BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ – HK 1**

**Năm học: 2020 - 2021**

**I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA**

* Nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng được qui định trong chương trình Ngữ văn lớp 12 học kì I.
* Đánh giá việc học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học viết đoạn văn nghị luận văn học, nghị luận xã hội và một bài văn nghị luận văn học.
* Đánh giá khả năng tư duy của học sinh trong việc đọc hiểu văn bản
* **Cụ thể:** Nhận biết, thông hiểu và vận dụng các đơn vị kiến thức:
* Tìm hiểu một đoạn văn bản ngoài sách giáo khoa.
* Vận dụng kiến thức và kĩ năng nghị luận để viết bài văn NLVH.
* *Tây Tiến* – Quang Dũng
* *Việt Bắc* – Tố Hữu***.***
* **Từ đó, giúp HS hình thành những năng lực sau:**
* Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
* Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong văn bản.
* Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản.

**- Hình thức kiểm tra:** Tự luận.

**- Cách tổ chức kiểm tra:** Viết tự luận trong 90 phút.

**II. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **MỨC ĐỘ****CHỦ ĐỀ** | **NHẬN BIẾT** | **THÔNG HIỂU** | **VẬN DỤNG** | **TỔNG SỐ** |
| **THẤP** | **CAO** |  |
| **I. Đọc hiểu**Ngữ liệu ngoài SGK. | - Phương thức biểu đạt.- Thao tác lập luận.- Phong cách ngôn ngữ. | - Nội dung- Hiểu ý nghĩa của từ ngữ được sử dụng trong văn bản. |  - Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật.- Hiểu tâm tư tình cảm, thông điệp mà tác giả gửi trong văn bản. | - Viết đoạn văn từ 5 – 7 câu bày tỏ quan điểm về một vấn đề đặt ra trong văn bản. |  |
| **Số câu****Số điểm** **Tỷ lệ** | 11 điểm10% | 10.75 điểm7.5% | 10.75 điểm7.5% | 10.5 điểm5% | **4****3,0 điểm****30%** |
| **Câu 2****NLVH** - *Tây Tiến –* Quang Dũng.- *Việt Bắc –* Tố Hữu. | Nhận biết được kiểu bài phân tích.- Khái quát tác giả, tác phẩm.- Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận | Phân tích được nội dung và nghệ thuật của tác phẩm | Biết vận dụng một số thao tác lập luận, đặc biệt là thao tác phân tích | - Sáng tạo- Liên hê, mở rộng |  |
| **Số câu****Số điểm** **Tỷ lệ** | 13 điểm30% | 12 điểm20% | 11.5 điểm15% |  10.5 điểm 0.5%  | **1****7.0****70%** |
| **Tổng số câu****Tổng số điểm****Tỷ lệ** | **2****4 điểm****40%** | **2****2.75điểm****27.5%** | **2****2.25 điểm****22.5%** | **2****1điểm****10%** | **2****10.0****100%** |