**MA TRẬN ĐỀ THI KIỂM TRA HK 2 . NĂM HỌC 2021-2022- 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  | 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 |
| Phrases and clauses of Purpose and concession | 1 | 1 |  | 1 | 3 |
| Relative clauses | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Articles | 1 |  |  |  | 1 |
| Reading comprehension | 2 | 1 |  | 1 | 5 |
| II.PHẦN TỰ LUẬN (4Đ): 20 câu |
| Grammar ( 12 câu) | 1. Verb forms ( 3 câu )
2. Verb tenses ( 3 câu)
3. Will - Be going to (3 câu)
4. Participles as Adjectives (3 câu)
 |
| Reading ( 8 câu) | Activity: Cloze test (8 câu)Topics: **ENTERTAINMENTS - SPORTS - TRAVELLING** |
| B.PHẦN RIÊNG (2Đ) |
| Lớp Chuyên Anh | Các lớp còn lại |
| 1. Word forms
2. Sentence transformation
 | 1. Sentence transformation (5 câu )
2. Word forms (5 câu )
 |

**KHỐI 11**

|  |
| --- |
| A. PHẦN CHUNG (8Đ): 0.2đ/câu |
| I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2Đ) : 20 câu |
| Mức độ | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Nâng cao | Số câu |
| Pronunciation  | 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 |
| Cleft sentences  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |
| Conjunctions (Not only ... but also..., neither ... nor ..., either ... or, both ... and ...) | 1 | 1 |  | 1 | 3 |
| Reading comprehension | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| II. PHẦN TỰ LUẬN (4Đ): 20 câu |
| Grammar ( 12 câu ) | 1. Verb tenses ( 3 câu)
2. Verb forms ( 3 câu)
3. Can / Be able to ( 3 câu)
4. Tag questions (3 câu)
 |
| Reading ( 8 câu ) | Activity: Cloze test ( 8 câu)Topics: **SPORTS - HOBBIES - TRAVELLING** |
| B. PHẦN RIÊNG (2Đ) |
| Lớp Chuyên Anh | Các lớp còn lại |
| 1. Word forms
2. Sentence transformation
 | 1. Sentence transformation (5 câu )
2. Word forms (5 câu )
 |

**KHỐI 12**

|  |
| --- |
| A. PHẦN CHUNG (8Đ): 0.2đ/câu |
| I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7Đ) : 35 câu |
| Mức độ | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Nâng cao | Số câu |
| Pronunciation  | 1 | 1 |  |  | 2 |
| Stress patterns  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Synonym  | 1 | 1 |  |  | 2 |
| Opposite  | 1 |  |  | 1 | 2 |
| Speaking |  | 1 |  |  | 1 |
| Verb tenses  | 1 |  |  | 1 | 2 |
| Verb forms | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Conditional sentences | 1 |  | 1 |  | 3 |
| Prepositions  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |
| Comparison |  | 1 |  | 1 | 2 |
| Phrasal verbs |  | 1 | 1 |  | 2 |
| ReadingTopics: **WOMEN IN SOCIETY - INTERNATIONAL ORGANIZATIONS** |
| Cloze test | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| Reading comprehension | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| II. PHẦN TỰ LUẬN (1Đ) |
| Grammar | 1. Verb forms (3 câu)
2. Collocation (1 câu)
3. Idioms ( 1 câu)
 |
| B. PHẦN RIÊNG (2Đ) |
| Lớp Chuyên Anh | Các lớp còn lại |
| 1. Word forms
2. Sentence transformation
 | 1. Sentence transformation (5 câu)
2. Word forms (5 câu )
 |