SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

 **THPT THẠNH LỘC**

***NỘI DUNG KIỂM TRA LẠI MÔN TIẾNG ANH 11***

***NĂM HỌC: 2023-2024***

**A. MULTIPLE CHOICE: (7.4 points)**

***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.***

*- 3 câu (*Cách phát -ed, phát âm phụ âm và các nguyên âm)

***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 the primary or main stress in each of the following questions.***

*- 2 câu* (Trọng âm của từ 2 và 3 âm tiết)

***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 DESCRIBING CHARACTER: 1 câu – Unit 6A – EXERCISE 2/p.72***

*1. ambitious (adj): tham vọng => ambition (n): sự tham vọng*

*2. cheerful (adj): vui vẻ => cheerfulness (n): sự vui vẻ*

*3. creative (adj): sáng tạo => creativity (n): sự sáng tạo*

*4. enthusiastic (adj): nhiệt tình => enthusiasm (n): sự nhiệt tình*

*5. flexible (adj): linh hoạt => flexibility (n): sự linh hoạt*

*6. generous (adj): hào phóng => generosity (n): sự hào phóng*

*7. honest (adj): trung thực => honesty (n): sự trung thực*

*8. idealistic (adj): lý tưởng => idealism (n): sự lý tưởng*

*9. intelligent (adj): thông minh => intelligence (n): sự thông minh*

*10. loyal (adj): trung thành => loyalty (n): sự trung thành*

*11. mature (adj): chín chắn => maturity (n): sự chín chắn*

*12. modest (adj): khiêm tốn => modesty (n): sự khiêm tốn*

*13. optimistic (adj): lạc quan => optimism (n): sự lạc quan*

*14. patient (adj): kiên nhẫn => patience (n): sự kiên nhẫn*

*15. pessimistic (adj): bi quan => pessimism (n): sự bi quan*

*16. punctual (adj): đúng giờ => punctuality (n): sự đúng giờ*

*17. realistic (adj): thực tế => realism (n): sự thực tế*

*18. self-confident (adj): tự tin => self-confidence (n): sự tự tin*

*19. serious (adj): nghiêm túc => seriousness (n): sự nghiêm túc*

*20. shy (adj): nhút nhát => shyness (n): sự nhút nhát*

*21. sociable (adj): hòa đồng => sociability (n): sự hòa đồng*

*22. stubborn (adj): bướng bỉnh => stubbornness (n): sự bướng bỉnh*

*23. sympathetic (adj): đồng cảm => sympathy (n): sự đồng cảm*

*24. thoughtful (adj): chu đáo => thoughtfulness (n): sự chu đáo*

**- 1 câu PERSONAL QUALITIES: 1 câu – Unit 6A – LOOK OUT BOX /p.73**

*1. have a good sense of humor*

*2. show lots of initiative*

*3. have physical courage*

*4. have lots of/ no common sense*

*5. be good at communicating*

*6. have lots of energy*

*7. have good organizational skills*

*8. lack self-confidence*

**- 2 câu UNIT 6 E: PHRASAL VERB : 1 câu – EXERCISE 3,4,5/p.77**

1. *come up with: đưa ra*
2. *end up in: kết thúc*
3. *break up: chia nhỏ*
4. *clean up: dọn dẹp*
5. *throw away: ném đi*
6. *run ot of: cạn kiệt*
7. *work out: thực hiện*
8. *call for : yêu cầu, đòi hỏi*
9. *look after sb/sth/yourself : chịu trách nhiệm hoặc chăm sóc ai đó/ gì đó/ bản thân*
10. *look down on sb/sth nghĩ rằng bạn tốt hơn ai đó/ gì đó*
11. *look sth up tìm kiếm thông tin trong sách: tra cứu một từ trong từ điển*
12. *look up to sb tôn trọng và ngưỡng mộ ai đó*
13. *ask sb out: mời ai đi đâu*
14. *bring sth up: đề cập đến*
15. *call sth off: hủy*
16. *come across sth: tình cờ gặp*
17. *count on sb: dựa vào*
18. *give sth up: từ bỏ*
19. *hold sb up: để ai đợi*
20. *take after sb: giống*
21. *turn into sth: biến thành*

*- 2 câu* **UNIT 7A: ART FORM AND ARTISTS: 1 CÂU – EXERCISE 1,3/p.84**

***Art forms and Artists***

1. *ballet: múa ballet*
2. *cartoon: hoạt hình*
3. *classical music: nhạc cổ điển*
4. *dance: nhảy*
5. *drawing: vẽ*
6. *mime: kịch câm*
7. *musical: nhạc kịch*
8. *novel: tiểu thuyết*
9. *opera: nhạc kịch*
10. *painting: vẽ*
11. *play: kịch*
12. *poem: bài thơ*
13. *pop: nhạc pop*
14. *musical: nhạc kịch*
15. *sculpture: điêu khắc*
16. *sitcom: hài kịch*
17. *actor: diễn viên*
18. *composer: nhà soạn nhạc*
19. *conductor: nhạc trưởng:*
20. *dancer/choreographer: vũ công/biên đạo múa*
21. *director: đạo diễn*
22. *novelist: tiểu thuyết gia*
23. *opera singer: ca sĩ opera*
24. *painter: họa sĩ*
25. *playwright: nhà viết kịch*
26. *poet: nhà thơ*
27. *pop singer: ca sĩ nhạc pop*
28. *sculptor: nhà điêu khắc*

***- 1 câu:* UNIT 7A: ARTISTIC ACTIVITIES/CULTURAL ACTIVITIES: 1 CÂU – EXERCISE 4/p.85**

**Artistic activities and Cultural activities:**

1. *act (v): diễn*
2. *appear in (v): xuất hiện ở*
3. *carve (v): khắc chạm*
4. *compose (v): biên soạn*
5. *conduct (v): thực hiện*
6. *create (v): tạo nên*
7. *dance (v): nhảy*
8. *direct (v): chỉ đạo*
9. *draw (v): vẽ tranh*
10. *paint (v): sơn*
11. *perform (v): trình diễn*
12. *play (v): chơi*
13. *sing (v): hát*
14. *write (v): viết*
15. *went to a rock concert: đã đi đến một buổi hòa nhạc rock*
16. *visited an art gallery: đã đến thăm một phòng trưng bày nghệ thuật*
17. *read a novel: đọc một cuốn tiểu thuyết*
18. *read a poem: đọc một bài thơ*
19. *went to the theatre: đã đi đến nhà hát*
20. *saw a musical: xem một vở nhạc kịch*
21. *listened to a song: đã nghe một bài hát*
22. *watched a sitcom: đã xem một bộ phim sitcom*
23. *went to a classical concert / opera/ballet: đã đi xem hòa nhạc cổ điển/opera/múa ba lê*

**+ 2 câu : Unit 7E: INDEFINITE PRONOUNS : 1 câu - EXERCISE 3/p.89 – ra đề theo LEARN THIS BOX**

**- 1 câu – SO SÁNH HƠN HOẶC SO SÁNH NHẤT**

**- 1 câu – WORD FORM – UNIT 6A/p.72**

**-1 câu - PASSIVE *VOICE***

**- 1 câu *– PRESENT PARTICIPLE OR PERFECT PARTICIPLE:***

**- 1 câu – CẤU TRÚC : HAVE SOMETHING DONE**

**- 2 câu – CÂU GIAO TIẾP**

***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 sai về* **PREPOSITION (UNIT 6F: EXERCISE 5/p.79)**

*- 1 câu sai về từ chỉ định lượng/ câu điều kiện loại 1 hoặc 2*

*- 1 câu sai về cleft sentence*

***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 dùng thành ngữ*

*- 1 câu dùng từ vựng trong Unit 6A, 6E, 6F, Unit 7A*

***Mark the letter A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.***

*YÊU CẦU RA ĐỀ:*

*- 1 câu về tìm từ vựng*

*- 1 câu về các nội dung ngữ pháp đã học như: mạo từ(****Articles****); lượng từ (****Quantities****), đại từ quan hệ (****Relative pronouns)****, …*

*- 1 câu về TỪ LOẠI*

*- 1 câu về sử dụng thì của động từ đã học (****Tenses****); hoặc dạng của động từ (****Forms of verb****).*

- 1 câu liên từ

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

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

*- 1 câu về tìm chủ đề (****main topic/idea****)*

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

*- 1 câu tìm ý đúng/có đề cập (****TRUE/MENTIONED;****) hoặc ý không đúng/không đề cập (****NOT TRUE/NOT MENTIONED****); hoặc ý loại trừ (****EXCEPT****)*

*- 1 câu tìm thông tin chi tiết khác*

*-1 câu từ vựng*

**B/. WRITING (2.6 points)**

**PART 1:** *Rewrite the following sentences as directed in the brackets.*

**- Câu 1-4:**

*YÊU CẦU RA ĐỀ: - Cho yêu cầu trong ngoặc đơn*

*- 2 câu PASSIVE VOICE (Chỉ dùng ở dạng Affirmative)* ***(CÁC DẠNG TRONG UNIT 7B/p. 86) – KHÔNG RA 2 OBJ***

*- 1 câu viết lại câu sử dụng :* ***present participle hoặc perfect participle*** *– RIÊNG PERFECT PARTICIPLE CHO RÕ DẠNG: QKĐ – HTĐ, HOẶC CÓ FIRST – THEN)*

*- 1 câu viết lại câu sử dụng:* ***cleft sentence – GẠCH DƯỚI THÀNH PHẦN NHẤN MẠNH (KHÔNG CHO RA CÁC DANH TỪ RIÊNG)***

***Ex:*** She met him at the bus stop. **(Cleft sentence)**

**🡪 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PART 2:** *Put the words in order to make complete sentences.*

 *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: cấu trúc dùng “ PERFECT PARTICIPLE: HAVING V3/ED…)*

*- 1 câu: sử dụng PHRASAL VERB (UNIT 6E)*

*- 1 câu sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 1 hoặc 2*

**PART 3:** *Use the correct form of verbs:* **6 câu (Cho dấu hiệu thì rõ ràng)**

*- HTĐ*

*- QKĐ*

*- HTTD*

*- HTHT*

- TLHT