**NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC THI HK II – MÔN : ANH 10**

**NH: 2022-2023**

**Nội dung:**

1. Từ vựng + giới từ Unit 5,6,7,8

1. Ngữ pháp :

+ Tenses ( tự luận)

+ Relative clauses ( trắc nghiệm + tự luận)

+ If Clauses ( tự luận)

+ Passive voice  ( tự luận)

+ Reported Speech ( trắc nghiệm + tự luận)

**CẤU TRÚC ĐỀ THI ANH 10**

(Thời gian: 60 phút - 50 câu)

**I. Trắc nghiệm: 35 câu**

1. Listening: 5

2. Ngữ âm : 2 câu

3. Dấu nhấn: 2

4. Nghĩa của từ: 5

5. Đồng nghĩa: 2

6. Trái nghĩa: 2

7. Ngữ pháp: 2

8. Tìm lỗi sai: 3

9. Speaking: 2

Đọc hiểu: 2 đoạn văn

-Đoạn 1: chọn câu trả lời đúng (5 câu)

- Đoạn 2: chọn từ điền vào chỗ trống (5 câu)

**II. Tự luận: 15 câu**

1. Giới từ: (3 câu)
2. Thì: 3 câu
3. Word form: 3

2. Viết lại câu: theo yêu cầu đề bài : 6 câu

+ 1 câu dùng Relative pronouns kết hợp câu

+ 1 câu if

+ 2 câu bị động

+ 2 Reported Speech

**NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC THI HK II – MÔN : ANH 11**

**NH: 2012-2023**

**Nội dung:**

1. Từ vựng + giới từ Unit 10,11,12,15,16

1. Ngữ pháp :

+ Tenses ( tự luận)

+ Relative clauses ( trắc nghiệm+ tự luận)

+ Từ nối ( trắc nghiệm + tự luận)

+ Câu chẻ (trắc nghiệm)

+ Câu bị động tường thuật (tự luận)

+ Tag question ( trắc nghiệm)

**CẤU TRÚC ĐỀ THI ANH 11**

(Thời gian: 60 phút - 50 câu)

I. Trắc nghiệm: 35 câu

1. Listening: 5 câu

2. Ngữ âm : 2 câu

3. Dấu nhấn: 2

4. Nghĩa của từ: 5

5. Đồng nghĩa: 2

6. Trái nghĩa: 2

7. Word form: 2

6. Ngữ pháp: 2

7. Tìm lỗi sai: 2

8. Speaking: 2

Đọc hiểu: 2 đoạn văn

- Đoạn 1: chọn câu trả lời đúng (5 câu)

- Đoạn 2: chọn từ điền vào chỗ trống (5 câu)

II. Tự luận: 15 câu

1. Giới từ: (3 câu)

2. Tenses: 3 câu

2. Viết lại câu: theo yêu cầu đề bài : 9 câu

+ 2 câu dùng Relative pronouns kết hợp câu

+ 2 câu rút gọn mệnh đề liên hệ

+ 2 câu bị động tường thuật

+ 3 câu từ nối

**NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC THI HK II – MÔN : ANH 12**

**NH: 2022-2023**

**Nội dung:**

**I. Vocabulary:**

1. Unit 10: Endangered Species
2. U11: Books
3. U12: Water Sports
4. U14: International Organizations
5. U15: Women in Society

**II. Grammar:**

* 1. Tenses
  2. Conditional sentences
  3. Clauses after Wish
  4. Passive voice
  5. Relative clauses
  6. Reported Speech
  7. Gerund
  8. Modal verbs
  9. So, but, however and therefore
  10. Comparison
  11. Tag question
  12. Phrasal Verbs
  13. Prepositions and The article: “The”
  14. Adverbial clause of time
  15. Inversion

**III: Speaking**

CẤU TRÚC + MA TRẬN ANH 12

NH: 2022-2023

**MA TRẬN ĐỀ THI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Dạng bài** | **Chuyên đề** | **Số câu** | **NB** | **TH** | **VDT** | **VDC** |
| 1 | Phát âm | - Cách phát âm đuôi -S | 1 | x |  |  |  |
| - Cách phát âm của nguyên âm | 1 | x |  |  |  |
| 2 | Trọng âm | - Trọng âm của từ 2 âm tiết | 1 |  | x |  |  |
| - Trọng âm của từ 3 âm tiết | 1 |  | x |  |  |
| 3 | Chọn đáp án đúng | - Câu hỏi đuôi | 1 |  | x |  |  |
| - Danh động từ và động từ nguyên thể | 1 | x |  |  |  |
| - Thì chủ động + bị động | 2 | x |  |  |  |
| - Câu hỏi đuôi | 1 | x |  |  |  |
| - Liên từ | 1 | x |  |  |  |
| - Rút gọn mệnh đề trạng ngữ | 1 |  | x |  |  |
| - Giới từ | 1 | x |  |  |  |
| - So sánh | 1 | x |  |  |  |
| - Từ loại | 1 | x |  |  |  |
| - Cụm động từ | 1 |  | x |  |  |
| - Cụm từ cố định | 1 |  | x |  |  |
| - Thành ngữ | 1 |  | x |  |  |
| - Từ vựng | 2 | x | x |  |  |
| 4 | Đồng nghĩa – Trái nghĩa | - Từ | 2 | x | x |  |  |
| - Cụm từ | 1 |  |  | x |  |
| - Thành ngữ | 1 |  |  | x |  |
| 5 | Giao tiếp | - Tình huống giao tiếp | 2 | x | x |  |  |
| 6 | 1 đoạn văn điền từ | - Liên từ | 1 |  | x |  |  |
| - Đại từ quan hệ | 1 | x |  |  |  |
| - Từ vựng | 2 | x | x |  |  |
| - Lượng từ | 1 |  | x |  |  |
| 7 | Đọc hiểu | - Câu hỏi main ideas | 2 |  | x |  | x |
| - Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ NOT TRUE | 2 | x | x |  |  |
| - Câu hỏi tìm mối liên hệ | 2 | x | x |  |  |
| - Câu hỏi hoàn thành thông tin chi tiêt | 3 | x | x | x |  |
| - Câu hỏi từ vựng | 3 | x | x | x |  |
| - Câu hỏi suy luận | 1 |  |  |  | x |
| 8 | Tìm lỗi sai | - Thì | 1 |  | x |  |  |
| - Đại từ nhân xưng | 1 | x |  |  |  |
| - Từ vựng | 1 |  | x |  |  |
| 9 | Câu đồng nghĩa | - Biến đổi thì | 1 | x |  |  |  |
| - Câu tường thuật ( 3 dạng câu cơ bản) | 1 | x |  |  |  |
| - Modal verbs | 1 |  | x |  |  |
| 10 | Kết hợp câu | - Câu điều kiện | 1 | x |  |  |  |
| - Đảo ngữ | 1 |  | x |  |  |
| **Tổng** | | | **50** | **22** | **22** | **4** | **2** |