***Ghi chú:*** *Các phần PHÁT ÂM, TRỌNG ÂM, TỪ VỰNG, GIỚI TỪ, TỪ LOẠI chỉ giới hạn trong các* ***UNIT 11, 12, 13***

**NỘI DUNG ÔN THI LẠI ANH 11-NH: 2022-2023**

**PART A. MULTIPLE CHOICE:** *(8.0 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.***

*-* **NHẬN BIẾT :***Câu 1, 2, 3 (*Cách phát âm phụ âm tận cùng với “-s/-es/-ed” và các nguyên âm)

1. A. B. C. D.

2. A. B. C. D.

3. A. B. C. D.

***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.***

*-* **NHẬN BIẾT:**  *Câu 4, 5* (Trọng âm của từ 2 và 3 âm tiết)

4. A. B. C. D.

5. A. B. C. D.

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

*- Câu 6🡪27*

**+ Từ vựng:** **NHẬN BIẾT: 4 câu VÀ THÔNG HIỂU 1 CÂU:** Cụm từ cố định/Nghĩa của từ/Từ đồng nghĩa *(****Chọn trong số các câu cho sẵn sau đây)***

6.

A. B. C. D.

7.

A. B. C. D.

8.

A. B. C. D.

9.

A. B. C. D.

10.

A. B. C. D.

* **TỪ VỰNG**
1. The sun, water and the wind are other \_\_\_\_\_\_ sources of energy.

A. limited B. exhausted C. alternative D. reused

1. Solar \_\_\_\_\_\_\_ on the roofs of houses can create enough energy to heat or cool an entire house.

A. boards B. cells C. boxes D. panels

1. How long will it be before the world’s fuel supplies are exhausted?

A. used up B. infinite C. limited D. scarce

1. Nuclear energy can provide electricity for the world’s need but it is very \_\_\_\_\_.

A. useless B. dangerous C. limited D. safe

1. The \_\_\_\_\_\_\_ of these toxic substances into the environment is potentially devastating.

 A. delivery B. release C. distribution D. research

1. Water energy is used to create electricity.

 A. produce B. design C. operate D. heat

1. All fossil fuels are \_\_\_\_\_\_\_ resources that can not be replaced after use.

 A. unlimited B. renewable C. available D. non-renewable

1. \_\_\_\_\_\_ refers to sports such as running and jumping.

A. Aquatic sport B. Athletics C. Shooting D. Weightlifting

1. This festival always \_\_\_\_\_\_ place in the summer when the weather is the finest.

A. makes B. gets C. takes D. happens

1. We really \_\_\_\_\_ all the efforts our athletes have made to win the medals.

A. participate B. advance C. attract D. appreciate

1. The sports officials promised to provide modern \_\_\_\_\_\_ for the athletes to train.

A. aspects B. purposes C. facilities D. friendship

1. On some special occasions, people often march and demonstrate to show their \_\_\_\_\_\_\_

 A. nation B. event C. culture D. solidarity

1. I do weight training every day to improve the \_\_\_\_\_\_\_ of muscles.

 A. strong B. strength C. strongly D. strengthen

1. The games is an international sporting event with about three thousand participants.

 A. competitors B. referees C. holders D. organizers

1. Don’t \_\_\_\_\_ your old clothes! You should sort them out and give them to the poor.

A. throw away B. put away C. keep D. turn out

1. A lot of families \_\_\_\_\_\_ old newspapers for recycling.

A. collect B. produce C. accomplish D. throw

1. He enjoyed watching the colourful fish swimming in the glass \_\_\_\_\_\_.

A. envelope B. album C. tank D. package

1. He is an \_\_\_\_\_\_ composer. His song is still valuable so far.

A. enthusiastic B. accomplished C. accompany D. arrogant

1. The most important thing is to keep yourself **occupied**.

 A. busy B. relaxed C. comfortable D. free

1. \_\_\_\_\_ stamps from discarded envelopes is my hobby.

 A. Gathering B. Accompanying C. Collecting D. Accomplishing

**+ NHẬN BIẾT: 2 câu Giới từ** *(****Chọn trong số các câu cho sẵn sau đây)***

11.

A. B. C. D.

12.

A. B. C. D.

* **GIỚI TỪ:**
1. With photovoltaic cells, sunlight can be changed \_\_\_\_\_\_ electricity directly.

A. into B. in C. for D. from

1. Geothermal heat comes from deep \_\_\_\_\_\_ the earth.

A. outside B. inside C. on D. at

1. They went into town and indulged \_\_\_\_\_\_ shopping until the evening.

A. at B. on C. in D. for

1. Athletes from 197 counties competed \_\_\_\_\_\_ the Olympic Games in Atlanta.

A. at B. on C. in D. for

1. The Star World Hotel provides free parking \_\_\_\_\_\_ hotel guests.

A. for B. in C. to D. from

1. She was good \_\_\_\_\_\_ sewing, and managed to make some clothes for me in the thinnest material available.

A. at B. on C. in D. for

1. Squash, rugby, fencing and mountain biking were introduced for the first time \_\_\_\_\_\_\_ the 13th Asian Games in Bangkok, Thailand in 1998.

 A. in B. at C. on D. of

1. They took part \_\_\_\_\_\_\_ this event with great enthusiasm.

 A. on B. at C. in D. of

1. What do you prefer doing \_\_\_\_\_\_\_ your free time?

 A. on B. at C. in D. of

1. The common stamps I usually give \_\_\_\_\_\_\_ to others.

 A. up B. away C. for D. way

**+ 2 câu: 1 CÂU NHẬN BIẾT 1 CÂU THÔNG HIỂU: Tình huống giao tiếp** *(****Chọn trong số các câu cho sẵn sau đây)***

13.

 A. B. C. D.

14.

 A. B. C. D.

* **GIAO TIẾP**
1. "Are you going to join the green city campaign?" “\_\_\_\_\_\_\_.”

A. Surely, I am B. No, not mine C. None of that D. Just kidding

1. "Do you recycle anything?" - “\_\_\_\_\_\_\_.”

A. Yes, I recycle glass bottles B. I've bought a lot of recycled things

C. I have a lot of things D. How to recycle is easy

1. “Do you need any help, Kate?” - “\_\_\_\_\_\_\_.”

A. I haven’t got a clue. B. No, thanks. I can manage.

C. That’s all for now. D. That’s fine by me.

1. “Can I take away your dish?" - “Wait a minute. \_\_\_\_\_\_\_.”

A. I can’t finish. B. I don’t finish.

C. I have to finish. D. I haven’t finished.

1. “Dad. I’ve passed the English test.” - “\_\_\_\_\_\_\_.”

A. Good job! B. Good test! C. Good luck! D. Good way!

1. “Thank you very much for helping the disadvantaged children here!” *- “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”*

A. What a pity! B. It’s our pleasure.

C. Sorry, we don’t know. D. That's nice of you!

1. "Hi, you look happy. What's going on?” - “\_\_\_\_\_\_\_.”

 A. Well, I loved running. B. I have passed the exam.

 C. Take yourself at home. D. Oh yes, I enjoyed it very much.

1. "How frequently do you go to the supermarket?” - “\_\_\_\_\_\_\_.

 A. At least once a week. B. Yes, it's important to do it

 C. I want to buy some fruits. D. It takes me 5 minutes.

1. “Would you like to have a picnic with us on the weekend?” *- “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”*

 A. Yes, I'd love to. B. You’re welcome.

 C. Of course not. D. It’s my pleasure.

1. Doctor: “How long has your headache been going on?”

 Patient: “\_\_\_\_\_\_\_.”

 A. After midnight. B. For a week.

 C. Last month. D. Three times a day.

**+ NHẬN BIẾT: 3 câu nằm trong 7 thì**

**+ THÔNG HIỂU: 1 câu sự phối hợp thì** *QKĐ 🡨🡪 QKHT*

15.

A. B. C. D.

16.

A. B. C. D.

17.

A. B. C. D.

18.

A. B. C. D.

**+ 3 câu: 2 CÂU NHẬN BIẾT VÀ 1 CÂU THÔNG HIỂU: *Từ loại***

19.

A. B. C. D.

20.

A. B. C. D.

21.

A. B. C. D.

**+ 4 câu: 3 CÂU NHẬN BIẾT VÀ 1 CÂU THÔNG HIỂU: Chọn một trong các quan hệ từ “WHO/WHOM/WHICH/THAT/WHOSE”**

22.

A. B. C. D.

23.

A. B. C. D.

24.

A. B. C. D.

25.

A. B. C. D.

**+ 1 câu: THÔNG HIỂU: chọn một trong các quan hệ từ “PREP + WHOM/WHICH”**

26.

A. B. C. D.

**+ 1 câu: THÔNG HIỂU: chọn RÚT GỌN: To V1/ Ving/ V3/ed**

27.

A. B. C. D.

***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.***

*- Câu 28 29, 30*

*+* **1 CÂU: VẬN DỤNG:** *sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ*

**+ 1 CÂU: THÔNG HIỂU:** *cấu trúc song song*

**+ 1 CÂU: THÔNG HIỂU:** *cấu trúc khác (đã học)*

28.

A. B. C. D.

29.

A. B. C. D.

30.

A. B. C. D.

***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.***

*- Câu 31🡪35*

*-* **NHẬN BIẾT:** *1 câu Từ nối*

**- NHẬN BIẾT:** *1 câu Giới từ*

**- 1 CÂU NHẬN BIẾT VÀ 1 CÂU VẬN DỤNG:** *Từ vựng*

*-* **NHẬN BIẾT:** *1 câu Đại từ quan hệ*

***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.***

*- Câu 36🡪40 (Giáo viên có thể tự điều chỉnh loại câu hỏi)*

+ **VẬN DỤNG CAO:** 1 Câu hỏi “main idea/topic”

+ **THÔNG HIỂU:** 1 Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ NOT TRUE

+ **NHẬN BIẾT:** 1 Câu hỏi tìm mối liên hệ

+ **1 CÂU NHẬN BIẾT VÀ 1 CÂU THÔNG HIỂU:** Câu hỏi hoàn thành thông tin chi tiết

**PART B. WRITING:** *(2.0 points)*

**I. Add TAG QUESTIONS to the following statements:**

- **NHẬN BIẾT:** 3 câu căn bản (1 mệnh đề xác định trong 7 thì)

- **THÔNG HIỂU:** 1 CÂU với EVERYONE/EVERYBOBY hoặc EVERYTHING, VÀ 1 CÂU với NEVER hoặc HARDLY

**II. Turn the following sentences into Passive Voice:**

- 5 câu passive dạng động từ tường thuật với “SAY/THINK/BELIEVE/KNOW...”, gồm 2 câu

+ **NHẬN BIẾT:** 2 câu cách 1 (Gợi ý sẵn từ “It\_\_\_\_\_” )

+ **VẬN DỤNG:** 3 câu cách 2 (Gợi ý sẵn chủ ngữ thứ 2).

1.

🡪 It...................................................................................................................................

2.

🡪 It................................................................................................................................…

3. VẾ ĐẦU HIỆN TẠI ĐƠN – VẾ SAU HIỆN TẠI ĐƠN

🡪 Chủ ngữ thứ 2...................................................................................................................................

4. VẾ ĐẦU QUÁ KHỨ ĐƠN – VẾ QUÁ KHỨ ĐƠN

🡪 Chủ ngữ thứ 2...................................................................................................................................

5. VẾ ĐẦU HIỆN TẠI ĐƠN – VẾ SAU QUÁ KHỨ ĐƠN

🡪 Chủ ngữ thứ 2...................................................................................................................................