**PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY**

**TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRÀ VINH MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021**

**Môn: TIẾNG ANH LỚP 7 – Chương trình 7 năm (KIẾN THỨC NGÔN NGỮ + 2 KỸ NĂNG)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEST** | **MARK** | **TASK TYPES** | **No. of****Ques** | **Mark** | **CONTENTS** | **Recog** | **Comp** | **Application** |
| **Low** | **High** |
| **LANGUAGE****COMPONENT** | **(3.5)** | Phonetics(multiple choice) | 4 | 1.0 | - Indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.Sound: /t/& /d / , / ai/, /i/, /e/  | 1.0 |  |  |  |
| Vocabulary and grammar(multiple choice) | 10 | 2.5 | - The past simple tense- The progressive tense- Question about height- Noun for jobs, things. (vocabulary)- adjective and adverds- Prepositions.- Either, neither- Question words.- too/so | 1.0 | 1.5 |  |  |
| **READING** | **(3.5)** | Read and fill in each gap | 6 | 1. 5 | - Read the text and fill in the gaps with suitable words from the box. (related to topics U9, 10, 11, 12, 13, 14 ( A1,A2)) | 1.25 | 0.25 |  |  |
| Reread and answer the questions | 4 | 2.0 | - Read the text again and answer the questions. | 2.0 |  |  |  |
| **WRITING** | **(3.0)** | Arrange sentences | 3 | 1.5 | - Use given words to arrange complete sentences+ The past simple tense,+ The Future tens,+ Question word |  | 0.5 | 0.50.5 |  |
| Rewrite the sentences as directed | 3 | 1.5 | - Making a question with underlined words - Complete the sentences from the words given( tenses, Prepositions,article)- Use adjectives or stylistic adverbs to rewrite the same meaning.( adjectives and adverbs) |  | 0.5 |  | 0.5 0.5 |
| **TOTAL** | **10.0** |  | 30 | 10.0 |  | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |

**ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021**

**MÔN: TIẾNG ANH 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề kiểm tra (số câu)** | **Câu** | **CĐộ** | **Nội dung** | **Ghi chú** |
| **Sounds** (4) | 1 | 1 | Phân biệt âm: / t/& /id/  |  |
| 2 | 1 | Phân biệt âm : /i/ & /e/  |  |
| 3 | 1 | Phân biệt âm :/ai/ , /i/ |  |
| 4 | 1 | Phân biệt âm : /t/ &/id/  |  |
| **Vocabulary****Grammar &Communication** (8) | 5 | 2 | Thì quá khứ đơn. |  |
| 6 | 1 | Thì hiện tại tiếp diễn |  |
| 7 | 1 | Câu hỏi chiều cao. |  |
| 8 | 2 | Danh từ chỉ nghề nghiệp |  |
| 9 | 1 | Cách dùng tính từ/ trạng từ thể cách. |  |
| 10 | 1 | Giới từ  |  |
| 11 | 2 | Cách dùng either/ neither |  |
| 12 | 2 | Cách dùng từ để hỏi |  |
| 13 | 2 | Danh từ chỉ đồ vật |  |
| 14 | 2 | Cách dùng too/ so |  |
| **Reading** – filling in each gaps . (6) | 15 | 1 |  Điền từ vàochỗ trống thích hợp.  |  |
| 16 | 1 | Điền từ vào chỗ trống thích hợp.  |  |
| 17 | 1 | Điền từ vào chỗ trống thích hợp.  |  |
| 18 | 2 | Điền từ vào chỗ trống thích hợp.  |  |
| 19 | 1 | Điền từ vào chỗ trống thích hợp.  |  |
| 20 | 2 | Điền từ vào chỗ trống thích hợp.  |  |
|  **Reading** – Answer the questions (4)  | 21 | 1 | Nhận biết trả lời theo nội dung bài đọc  |  |
| 22 | 1 | Nhận biết trả lời theo nội dung bài đọc  |  |
| 23 | 1 | Nhận biết trả lời theo nội dung bài đọc  |  |
| 24 | 1 | Nhận biết trả lời theo nội dung bài đọc  |  |
| **Writing** –Use given words to arrange complete sentences (3 sents) | 25 | 3 | Vận dụng từ và cách dùng thì quá khứ đơn.  |  |
| 26 | 3 | Vận dụng từ và cách dùng thì tương lai đơn |  |
| 27 | 2 | Thông hiểu sắp xếp thành câu hỏi hoàn chỉnh. |  |
| Rewrite the sentences as directed (3) | 28 | 2 | Thông hiểu để viết câu hỏi cho phần gạch chân |  |
| 29 | 4 | Vận dụng thì, giới từ, mạo từ để viết câu với từ gợi ý. |  |
| 30 | 4 | Vận dụng cách dùng tính từ hoặc trạng từ thể cách để viết lại câu nghĩa không đổi. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GDĐT NAM TRÀ MY **TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRÀ VINH** |  **ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021** **MÔN: ANH 7 (Thờigian: 45 phút)** *(Khôngkểthờigiangiao, chépđề)* |

ĐỀ CHÍNH THỨC

 **Họ và tên:………………………………….; Lớp:………………; SBD:………………..**

**A. Language component: (3,5 marks)**

**I. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the other: (1 mark) (Khoanh tròn vào các từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại)**

1. A. start**ed** B. wantedC. looked D. ne**eded**

2. A. met B. neck C. step D. key

3. A.invite B. dentist C. skip D. milk

4. A. stopped B.visited. C. invited D. cooked

**II. Choose the best option to complete the sentences: (2,5 marks) (Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành những câu sau)**

5. She ………… me on the street yesterday.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  A. sees | B. to see | C. saw | D. is seeing |

6. My mother……………….in the kitchen now

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. is cooked | B. to cook | C. is cooking | D. cooks |

7. What’s your …………………………. ? - It is 1 meter 50 centimeters.

A. weight B. tall C. heavy D. height

8. My father works in a hospital. He’s a ………………………….

 A. doctor B. farmer C. teacher D. engineer

9. He doesn't get up early on Sundays. He gets up …………………………

A. late B. lately C. slow D. slowly

10. Do you usually buy a lot of fruit…………the market?

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

11. The children didn’t eat meat for lunch and we didn’t…….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  A. neither | B. too | C. so | D. either |

12. …………………………. was she late for school? – Because she got up late.

 A. what B. How **C**. Why D. When

13. There are three …………………………. on the wall.

 A. tables B. chair C. pictures D. cups

14. I am a student. ………………………….is my younger brother.

 A. Too B. So C. Either D. Neither

**B. Reading: (3,5 marks)**

**I. Read the text and fill in the gaps with suitable words from the box: (1,5 marks) (Đọc đoạn văn và điền vào chỗ trống từ thích hợp cho sẵn trong khung)**

|  |
| --- |
| favorite selection bought market  either spinaches |

Yesterday, Thuy went to the (15)…......for her mother. She (16) …...... some meat and vegetables for the dinner. First, she went to the meat stall where there was a wide (17) …....... of meat: chicken, pork and beef. Thuy’s mother doesn’t like pork and she doesn’t (18) …...... So Thuy bought some beef. Then, she stopped at the vegetables stall and bought some (19) .......... and cucumbers. They are also her mother’s (20) …......... vegetables.

**II. Read the text again and answer the questions: (2 marks) (Đọc lại đoạn văn rồi trà lời các câu hỏi)**

21. Where did Thuy go yesterday?

.....................................................................................................................................

22. What did she buy for dinner?

.....................................................................................................................................

23. What didn’t Thuy’s mother like?

.....................................................................................................................................

24. Does Thuy like pork?

.....................................................................................................................................

**C: Writing: (3 marks)**

**I.Rearrange the words to write the complete sentences: (1,5 marks) (Sắp xếp lại các từ đã cho để tạo thành câu hoàn chỉnh)**

**25.** went/ shopping/ mother/ my/ yesterday/ I/ with.

**.....................................................................................................................................**

**26.** will/ back/ I/ you/ soon/ call.

**...................................................................................................................................**

**27**. you/ like/ would/ to/ tennis/ play?

.....................................................................................................................................

**II. Rewrite the sentences as directed: (1.5 marks) (Viết lại các câu sau theo hướng dẫn)**

28. Lan is going to the zoonow. *(Making a question with underlined words- Đặt câu hỏi cho từ gạch dưới)*

.....................................................................................................................................

29. They/ go/ park/ yesterday. *(Hoàn thành câu bằng những từ đã cho sẵn)*

.....................................................................................................................................

30. David swims well. *(Rewrite the sentence with the same meaning- Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi)*

David is .........................................................................................................................

***The end***

**ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA KÌ II NĂM HỌC 2020-2021**

**MÔN: TIẾNG ANH 7**

**A. Language component: (3,5 marks)**

**I. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the other: (1 mark) (Khoanh tròn vào các từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại)**

Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. C
 | 2- D | 3- A | 4-D |

**II. Choose the best option to complete the sentences: (2,5 marks) (Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành những câu sau)**

Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5- C** | **6-C** | **7- D** | **8- A** | **9- B** | **10-A** | **11-D** | **12-C** | **13- C** | **14- B** |

**B. Reading: (3,5 marks)**

**I. Read the text and fill in the gaps with suitable words from the box: (1,5 marks) (Đọc đoạn văn và điền vào chỗ trống từ thích hợp cho sẵn trong khung)**

**Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.** market | **16.** bought | **17.** selection | **18.** either | **19.** spinach | **20.** favorite |

**II. Read the text again and answer the questions: (2 marks) (Đọc lại đoạn văn rồi trà lời câu hỏi)**

Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm

|  |
| --- |
| 21. Thuy went to the market. |
| 22. She bought some meat and vegetables for the dinner. |
| 23. Thuy’s mother doesn’t like pork. |
| 24. No, she doesn’t. |

**C: Writing: (3 marks)**

**I.Rearrange the words to write the complete sentences: (1,5 marks) (Sắp xếp lại các từ đã cho để tạo thành câu hoàn chỉnh)**

**Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm**

|  |
| --- |
| 25. I went shopping with my mother yesterday. |
| 26. I will call you back soon. |
| 27. Would you like to play tennis? |

**II. Rewrite the sentences as directed: (1.5 marks) (Viết lại các câu sau theo hướng dẫn)**

**Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm**

|  |
| --- |
| 28. Where is Lan going now? |
| 29. They went to the park yesterday |
| 30. David is a good swimmer. |