**NỘI DUNG ÔN TẬP THI LẠI ANH 10 NĂM HỌC 2022 - 2023**

***Ghi chú:*** *Các phần* ***TỪ VỰNG, DẤU NHẤN*** *chỉ giới hạn trong các UNIT 6,7*

**A. MULTIPLE CHOICE: (6.5 points)**

**I. PRONUNCITION:**

*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: - Dấu nhấn chỉ ra những từ vựng trong bài Unit 6,7.**

1. A. B. C. D.

2. A. B. C. D.

**II/. USE OF LANGUAGE (3.5 points)**

**PART 1.** *Choose the word /phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence.*

**+ SHOPS AND SERVICES: 1 câu từ vựng– Unit 6A – EXERCISE 4/p.70**

**Shops and services**

baker's cosmetics store bank deli (delicatessen) butcher's

DIY store charity shop estate agent's chemist's florist's

coffee shop garden centre clothes shop greengrocer's jeweller's

post office launderette shoe shop newsagent's stationer's

optician's takeaway

3.

 A. B. C. D.

**+ SHOPPING: 1 câu từ vựng– Unit 6A – EXERCISE 7/p.71**

special offer bargain price tag sale discount

coupons refund receipt

4.

 A. B. C. D.

**+ UNIT 6F: VOCABULARY : BUSINESS: 1 câu từ vựng – EXERCISE 7/p.76**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. income *(thu nhập)* | 2. entrepreneur *(doanh nhân)* | 3. funding *(chi phí)* | 4. profits *(lợi nhuận)* |
| 5. CEO *(giám đốc điều hành)* | 6. contracts *(hợp đồng)* |  | 7. investors *(nhà đầu tư)* |

5.

 A. B. C. D.

**+ TOURIST ATTRACTIONS: 1 câu từ vựng – Unit 7A – EXERCISE 2/p.82**

aquarium   botanical gardens  castle  cathedral

market  mosque museum  national park

palace  ruins  statue temple

theme park towerwater park  fountain

6.

 A. B. C. D.

**+ DESCRIBING TOURIST ATTRACTIONS: 1 câu từ vựng – Unit 7A – EXERCISE 4/p.83**

atmospheric  beautiful  boring  busy

cheap  crowded  disappointing expensive

historic  impressve  peaceful  romantic  spectacular  touristy

7.

 A. B. C. D.

**+ COMPOUNDS:**

 **+ 1 câu từ vựng– Unit 7E- EXERCISE 3/p.87**

bag drop boarding pass (es) check-in desk/clerk departure gate

departure lounge departure screen flight attendant flight number

hand luggage passport control security check seat belt

window seat

8.

 A. B. C. D.

**+ 1 câu từ vựng – Unit 7F- EXERCISE 7/p.89**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. eco-tourism | 2. local guide | 3. pen friend | 4. backpack | 5. campsite | 6. suncream | 7. sunglasses | 8. sunburn |

9.

 A. B. C. D.

**2 câu – ĐIỀU KIỆN LOẠI 2**

10.

 A. B. C. D.

11.

 A. B. C. D.

**2 câu – VERB PATTERNS – UNIT 6E/p.75**

**expect decide keep preposition spend can’t stand make**

**avoid fail choose end up risk want fancy**

**let refuse promise enjoy offer suggest pretend**

12.

 A. B. C. D.

13.

 A. B. C. D.

***1 câu - RELATIVE PRONOUN (who/whom/which/that/whose/where)***

14.

 A. B. C. D.

***2 câu – REPORTED SPEECH (STATEMENT): lùi thì hoặc đổi thời gian***

15.

 A. B. C. D.

16.

 A. B. C. D.

**PART 2.** *Choose the underlined part (A, B, C or D) that needs correcting in each sentence.*

*1 câu sai về cách sử dụng SAID/TOLD (Exercise 42/ p.59 Workbook)*

17.

 A. B. C. D.

*1 câu sai về too, enough, tenses, hoặc relative pronouns*

 18.

 A. B. C. D.

**III/. READING**

**PART 1:** *Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.*

*YÊU CẦU RA ĐỀ:* Cho **đoạn văn gần với chủ đề đã học (money, tourism)**

*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****).*

19.

 A. B. C. D.

20.

 A. B. C. D.

21.

 A. B. C. D.

22.

 A. B. C. D.

**PART 2:** *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:*

*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*

23.

 A. B. C. D.

24.

 A. B. C. D.

25.

 A. B. C. D.

26.

 A. B. C. D.

**B/. WRITING (3.5 points)**

**PART 1:** *Rewrite the following sentences beginning in the way shown.*

**- Câu 1-4:**

*YÊU CẦU RA ĐỀ: - Cho từ gợi ý*

*2 câu REPORTED SPEECH (STATEMENT) (mỗi câu chỉ đổi tối thiểu 2 yếu tố và tối đa 3 yếu tố: lùi thì, đổi ngôi, đổi thời gian/ nơi chốn)*

*2 câu viết lại câu AFTER – BEFORE 🡪 SỬ DỤNG THÌ QKĐ VÀ QKHT (Exercise 4/p51-Workbook)*

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

 **Câu 1- 2**  *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 thì QKĐ/HTHT/will/be going to) – Câu đơn giản**

**1 câu: sử dụng If loại 1 (If luôn cho đứng đầu, dấu phẩy phải đi liền với từ)**

*E.g.*

1. I/ you./ If/ time,/ help/ I/ will /have

🡪If I have time, I will help you.

**PART 3:** *Use the correct form of verbs:* **8 câu:**

**- Hiện tại đơn**

**- Qúa khứ đơn**

**- Qúa khứ hoàn thành**

**- Hiện tại hoàn thành**