**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 11 NĂM HỌC 2022- 2023**

**(Nội dung kiến thức: Unit 1,2,3)**

**(Hình thức: Trắc nghiệm 65%, Tự luận 35%)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cấp độ**  **Tên**  **Chủ đề** | **Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiển tra** | **Nhận biết** | | **Thông hiểu** | | **Vận dụng** | | | | **Cộng** |
| Cấp độ thấp | | Cấp độ cao | |
| TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL |  |
| 1. Phonetics | - Pronunciation of some consonants and vowels  - Stress in two/ three -syllable words | 1 (0.25 p)  1 (0.25 p) |  | 1 (0.25 p) |  | 1(0,25 p) |  |  |  | 4  (1 p)  10% |
| 2. Verb form | - Present tense  - Past tense  - Verb form |  | 1( 0.25 p)  1( 0.25 p) |  | 1( 0.25 p) |  |  |  | 1 (0.25 p) | 4  ( 1 p)  10% |
| 3. Vocabulary | Multiple-choice sentences:  - Preposition  - Vocabulary (adj)  - Modals  - Linking verbs  - Synonym  - Speaking | 1 (0.25 p)  1 (0.25 p)  1 (0.25 p)  1 (0,25p) |  | 1 (0.25 p)  1( 0.25 p) |  | 1 (0.25p) |  | 1 (0.25 p) |  | 8  (2 p)  20% |
| 4. Word form | - Noun  - Adjective  - Adverb  - Verb |  | 1(0.25 p) |  | 1(0.25p)  1(0.25 p ) |  | 1 (0.25) |  |  | 4  (1 p)  10% |
| 5. Reading | a. Cloze test  b. Reading comprehension | 2 ( 0.5 p)  2 ( 0.5 p) |  | 2 (0.5 p)  2 ( 0.5 p) |  | 1 (0,25 p)  1 (0,25 p) |  |  |  | 10  (2,5 p)  25% |
| 6. Writing | a. Mistakes  - Structure  - Linking verb  - Cleft sentence  - Preposition  b. Sentence transformation  - Noun to V  - Adj to V  - Cleft sentence | 1(0.25 p)  1(0.25 p) | 1(0.5p) | 1 (0.25 p) | 1 (0.5 p) | 1 (0.25 p) |  |  | 1 (0.5 p) | 4  (1 p)  10%  (1,5p)  (15%) |
| Tổng số câu:  Tổng số điểm:  Ti lệ % |  | 16  4,25  42,5% | | 12  3,25  32, 5% | | 6  1,5  15% | | 3  1  10% | | 37  10  100% |

Ngày 10.10.2022

Tổ trưởng Người lập ma trận

Kiều Thị Hồng Khanh

Nguyễn Thị A My

***Chú ý:***

+ Trên đây là ma trận. Chia mảng và nhân 2

* Đc Thuỷ: 1. Phát âm (0.5đ). 3. Vocabulary (2đ). 5. Reading (1,25 đ). 6. Mistakes (1đ)
* Đc Oanh: 1. Trọng âm (0.5đ). 2. Verb form (1đ). 4. Word form (1đ). 5. Reading (1,25đ). 6. Sentence transformation (1.5đ)

+ Đc Thuỷ ra bài đọc điền Unit 1, Đc Oanh ra bài đọc hiểu Unit 2