UBND TỈNH HÀ NAM

 **SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**MA TRẬN ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT**

**NĂM HỌC 2022- 2023**

 **MÔN NGỮ VĂN – ĐỀ CHÍNH THỨC**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề - mức độ** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Vận dụng cao** | **Cộng** |
| **I. ĐỌC HIỂU** | - Nhận biết được tên tác giả.- Chỉ ra được những hình ảnh trong đoạn trích. | Chỉ ra và phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ. |  Viết được đoạn văn theo yêu cầu: + Quy nạp hoặc diễn dịch với câu chủ đề đã cho.+ Sử dụng một phép liên kết câu. |  |  |
| Số câu | 2 câu | 1 câu | 1 câu |  | 4 câu |
| Số điểm | 1,0 điểm | 1,0 điểm | 1,0 điểm |  | 3,0 |
| Tỉ lệ % | 10% | 10 % | 10% |  | 30% |
| **II. LÀM VĂN****1. Nghị luận xã hội** | Xác định được kiểu bài nghị luận XH, vấn đề cần nghị luận, bố cục của đoạn văn. | - Hiểu được các thao tác, các nội dung có liên quan đến vấn đề cần nghị luận.- Giải thích được vấn đề; phân tích, lí giải vấn đề… | Vận dụng kiến thức về đoạn văn nghị luận tư tưởng đạo lí và kĩ năng tạo lập văn bản để viết một đoạn văn có kết cấu chặt chẽ, nội dung phù hợp, dẫn chứng xác đáng, lập luận chặt chẽ… | Có những quan điểm cá nhân đúng đắn, rút ra những suy nghĩ sâu sắc; liên hệ vận dụng vào thực tiễn xã hội; diễn đạt sáng tạo. |  |
| Số câu |  |  |  |  | 1 câu |
| Số điểm | 0,25 điểm | 1,25 điểm | 0,25 điểm | 0,25 điểm | 2,0 |
| Tỉ lệ % | 2,5% | 12,5% | 2,5% | 2,5% | 20% |
| **2. Nghị luận văn học.** | - Xác định vấn đề cần bàn luận, các thao tác lập luận.- Xác định được, phạm vi dẫn chứng.- Đảm bảo cấu trúc bài NLVH | - Vận dụng kiến thức văn học trong chương trình, khả năng cảm thụ văn học, để cảm nhận về đoạn thơ theo yêu cầu của đề bài. | - Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận…để đánh giá, nhận xét vấn đề nghị luận. | - So sánh với các tác phẩm khác, liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận.- Có sự sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu riêng, giàu sức thuyết phục. |  |
| Số câu |  |  |  |  | 1 câu |
| Số điểm | 0,75 điểm | 2,75 điểm | 1,25 điểm | 0,25 điểm | 5,0 |
| Tỉ lệ % | 7,5% | 27,5% | 12,5% | 2,5% | 50% |
| **Tổng điểm** | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 0,5 | 10,0 |
| **Tỉ lệ %** | **20%** | **50%** | **25%** | **5%** | **100%** |