**ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2-NĂM HỌC 2023-2024**

***Ghi chú:***

- Giới hạn trong UNIT 6 và 7

- Bám sát **yêu cầu, nội dung, kiến thức** của mỗi câu, không vượt quá yêu cầu kiến thức đã thống nhất.

- Cỡ chữ: 13 Time New Roman

***- ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM PHẢI TÔ ĐỎ VÀ GẠCH CHÂN***

***VÍ DỤ: A. B. C. D.***

**PART 1. MULTIPLE CHOICE** (7.0 pts):

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.***

- 1 câu phát âm có phần gạch chân với “ed” hoặc “es/s”- UNIT 6+7

- 1 câu phát âm phụ âm - UNIT 6+7

- 1 câu phát âm có phần gạch chân với nguyên âm - UNIT 6+7

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.***

- 1 câu trọng âm của từ có 2 âm tiết – Unit 6+7

- 1 câu trọng âm của từ có 3 âm tiết – Unit 6+7

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.***

- 2 câu kiểm tra từ vựng trong nhóm:**Shops and services** (Cửa hàng và dịch vụ)*-Ex.4/6A/p.70/SB*

*- baker's (tiệm bánh)*

*- butcher's (cửa hàng thịt)*

*- charity shop (cửa hàng từ thiện)*

*- chemist's (nhà thuốc)*

*- coffee shop (quán cà phê)*

*- DIY store (cửa hàng đồ hand-made/cửa hàng dụng cụ tự sửa chữa)*

*- garden centre (trung tâm làm vườn)*

*- greengrocer's (cửa hàng rau củ quả)*

*- launderette (tiệm giặt ủi)*

*- newsagent's (sạp báo)*

*- post office (bưu điện)*

- 2 câu: kiểm tra từ vựng trong nhóm:**Tourist attractions**-(Địa điểm du lịch)*-Ex.2/7A/p.82/SB*

*- aquarium (thủy cung)*

*- botanical gardens (rừng thực vật)*

*- fountain (vòi phun nước)*

*- national park (vườn quốc gia)*

*- palace (cung điện)*

*- ruins (tàn tích)*

*- statue (tượng đài)*

*- tower (tháp)*

*- water park (công viên nước)*

- 2 câu: kiểm tra từ vựng trong nhóm **Travelling by plane-Đi bằng máy bay)-***Word Skills /7E/p.87/SB*

***-*** *bag****drop*** *(nơi gửi hành lý)*

*- boarding****pass*** *(vé máy bay)*

***- check-in****desk (bàn làm thủ tục)*

*- departure gate (cổng khởi hành)*

*- departure****lounge****(phòng chờ khởi hành)*

***- departure****screen (màn hình khởi hành)*

***- flight****attendant (tiếp viên)*

*- flight number (số hiệu bay)*

*- hand luggage (hành lý xách tay)*

*- passport****control****(quầy soát vé/hộ chiếu)*

*- seat belt (dây an toàn)*

*- security check (kiểm tra an ninh)*

*- window seat (chỗ ngồi gần cửa sổ)*

- 1 câu kiểm tra từ vựng trong nhóm:**Describing tourist attractions** (Miêu tả điểm đến du lịch)*-Ex.4/7A/p.83/SB*

*- beautiful (đẹp)*

*- busy (bận bịu)*

*- crowded (đông đúc)*

*- disapointing (thất vọng)*

*- expensive (đắt đỏ)*

*- historic (lịch sử)*

*- impressive (ấn tượng)*

*- peaceful (yên bình)*

*- remote (xa xôi)*

*- romantic (lãng mạn)*

- 2 câu kiểm tra Grammar về: **Reported speech** dạng STATEMENTS

 + 1 câu kiểm tra cách *sử dụng* ***said*** *hoặc* ***told*** *(Exercise 42/ p.59 Workbook)*

 + 1 câukiểm tra ***lùi thì hoặc đổi thời gian***

- 2 câu kiểm tra *Câu điều kiện* ***Loại 1*** *và* ***Loại 2*** tìm 1 vế dựa trên vế đã cho trước.

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.***

- 1 câu:🡪 kiểm tra sai về thì **động từ không hợp với chủ ngữ hoặc thời gian. (thì QKĐ hoặc HTHT)**

- 1 câu:🡪 kiểm tra sai về **Forms of Verb** giới hạn với các động từ sau: ***“offer/promise/refuse/agreeadmit/enjoy/mind/avoid”***

- 1 câu: 🡪 kiểm tra sai về Word form (Noun, adj, adv)

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.***

- 1 câu trong các dạng:

*+ lời cảm ơn;*

*+ lời xin lỗi;*

*+ lời mời;*

*+ lời đề nghị;*

*+ lời yêu cầu;*

- 1 câu là câu cùng bàn luận (talking about/discussing) *về 1 vấn đề nào đó; 1 người nêu vấn đề; 1 người đồng ý hoặc không đồng ý vấn đề.*

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.***

- 1 câu: Sử dụng các cặp từ trong sau:

+ beautiful = attractive/gorgeous; busy = occupied; touristy = crowded; spectacular = impressive; peaceful = quiet

- 1 câu: ĐỒNG NGHĨA của từ vựng UNIT 6 + 7

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.***

- 1câu: Sử dụng các cặp từ trong sau:

lend ≠ borrow; sell ≠ buy; save ≠ waste; expensive ≠ cheap; boring ≠ exciting/fascinating; busy ≠

free/unoccupied

- 1 câu: là câu thành ngữ có thể cho bên ngoài để học sinh đoán ngữ cảnh.

***Read the following passage* *and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.***

*YÊU CẦU RA ĐỀ:* Cho **đoạn văn gần với chủ đề đã học**

*- Từ vựng bao gồm cụm Collocations và nghĩa (2 câu)*

*- Giới từ hoặc từ nối (1 câu)*

*- Mạo từ hoặc lượng từ (1 câu)*

*- Thì hoặc dạng động từ (1 câu)*

***Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.***

*YÊU CẦU RA ĐỀ:* ***Cho đoạn văn gần với các chủ đề học sinh đã học.***

*- Main idea/ topic (1 câu)*

*- true/ not true/ not mentioned/ except (1 câu)*

*- câu hỏi tìm mối liên hệ:* ***refer to*** *(1 câu)*

*- câu hỏi hoàn thành thông tin chi tiết/suy luận (1 câu)*

*- câu hỏi từ vựng (1 câu)*

**PART 2. WRITING** (3.0 pts):

**I/.** *Complete the sentences with* ***past simple****,* ***past perfect*** *or* ***present perfect*** *form of the verbs in brackets.*

*YÊU CẦU RA ĐỀ:*

*+ 1 câu về* ***past simple***

*+ 2 câu* ***present perfect***

*+ 2 câu* ***past perfect***

**II/.** *Rewrite the following sentences beginning in the way shown.*

*YÊU CẦU RA ĐỀ: 4 câu*

*- Cho REPORTED SPEECH dạng STATEMENT có từ gợi ý ở đầu mỗi câu.*

*- Mỗi câu chỉ đổi từ 2 đến 3 yếu tố: đổi ngôi, lùi thì, đổi không gian/thời gian.*

**III/.** *Put the words in order to make complete sentences.*

*YÊU CẦU RA ĐỀ:*

*- Cho từ có ký tự in HOA để biết là từ bắt đầu câu; và từ có dấu câu để biết là từ kết thúc câu;*

+ 1 câu sử dụng thì QKĐ hoặc HTHT

+ 1 câu sử dụng điều kiện loại 1 hoặc loại 2.

**IV/.** *Use the correct form of verbs: VING, TO V1, V1****:*** *4 câu (Unit 6,7)*