**MA TRẬN ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HK I . NĂM HỌC 2021-2022**

**TỔ TIẾNG ANH**

**KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I**

**KHỐI 10**

|  |
| --- |
| A.PHẦN CHUNG (8Đ): 0.2đ/câu |
| I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4Đ) : 20 câu |
| Mức độ | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Nâng cao | Số câu |
| Pronunciation (Phát âm) | 1 | 1 |  |  | 2 |
| Stress patterns (Dấu nhấn) | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Synonym (Từ đồng nghĩa) | 1 | 1 |  |  | 2 |
| Opposite (Từ trái nghĩa) |  | 1 | 1 |  | 2 |
| Speaking |  |  |  |  | 1 |
| Reading comprehension |  |  |  |  | 5 |
| Cloze reading |  |  |  |  | 6 |
| II.PHẦN TỰ LUẬN (4Đ): 20 câu |
| Grammar | 1. Verb forms ( 6 )
2. Verb tenses ( 6 )
3. Subject - Verb Agreements (4)
4. Used to (4)
 |
| Reading | Đề tài:1. Daily activities
2. School talks
3. People's background
 |
| B.PHẦN RIÊNG (2Đ) |
| Lớp Chuyên Anh | Các lớp còn lại |
| 1. Word forms
2. Sentence transformation
 | 1. Sentence transformation (3 câu ) (Making questions/ Adverbs of Frequency)
2. Make sentences/ Re-arrangement (2 câu )
3. Word forms (5 câu )
 |

**KHỐI 11**

|  |
| --- |
| A. PHẦN CHUNG (8Đ) |
| I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4Đ) : 20 câu |
| Mức độ | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Nâng cao | Số câu |
| Pronunciation (Phát âm) | 1 | 1 |  |  | 2 |
| Stress patterns (Dầu nhấn) | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Synonym (Từ đồng nghĩa) | 1 | 1 |  |  | 2 |
| Opposite (Từ trái nghĩa) |  | 1 | 1 |  | 2 |
| Order of adjective |  |  |  |  | 1 |
| Reading comprehension |  |  |  |  | 5 |
| Cloze reading |  |  |  |  | 6 |
| II. PHẦN TỰ LUẬN (4Đ): 20 câu |
| Grammar  | 1. Verb tenses ( 6 )
2. Verb forms ( 6 )
3. ( Perfect) Participle ( 6 )
4. Prepositions (2)
 |
| Reading  | Đề tài:1. Friendship
2. Personal experience
3. Volunteer work
 |
| B. PHẦN RIÊNG (2Đ) |
| Lớp Chuyên Anh | Các lớp còn lại |
| 1. Word forms
2. Sentence transformation
 | 1. Sentence transformation (3 câu)
2. Make sentences/ Re-arrangement (2 câu )
3. Word forms (5 câu )
 |

**KHỐI 12**

|  |
| --- |
| A. PHẦN CHUNG (7Đ): 0.2đ/câu |
| I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7Đ) : 35 câu |
| Mức độ | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Nâng cao | Số câu |
| Pronunciation ( Phát âm) | 1 | 1 |  |  | 2 |
| Stress patterns (Dầu nhấn) | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Synonym (Từ đồng nghĩa) | 1 | 1 |  |  | 2 |
| Opposite (Từ trái nghĩa) |  | 1 |  | 1 | 2 |
| Speaking |  | 1 |  |  | 1 |
| Error recognition (Sửa lỗi sai) |  |  |  |  | 2 |
| Verb tenses (Thì động từ) |  | 1 |  | 1 | 2 |
| Verb forms (Dạng động từ) |  | 1 | 1 |  | 2 |
| Subject - Verb Agreements ( Sự hòa hợp giữa Chủ từ và Động từ) |  | 1 | 1 |  | 2 |
| Prepositions ( Giới từ) |  | 1 | 1 |  | 2 |
| Reported Speech ( Câu tường thuật) |  | 1 |  | 1 | 2 |
| Passive ( Bị động)  |  | 1 |  |  | 1 |
| ReadingĐề tài: Home life - Cultural diversity - School Education |
| Cloze test |  |  |  |  | 8 |
| Reading comprehension |  |  |  |  | 5 |
| II. PHẦN TỰ LUẬN (1Đ) |
| Grammar (5) | 1. Verb forms (3 )
2. Collocation (1 )
3. Idioms ( 1 )
 |
| B. PHẦN RIÊNG (2Đ) |
| Lớp Chuyên Anh | Các lớp còn lại |
| 1. Word forms
2. Sentence transformation
 | 1. Sentence transformation (3 câu)
2. Make sentences/ Re-arrangement (2 câu)
3. Word forms (5 câu )
 |