|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG HNQT ISCHOOL** | **MA TRẬN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA**  **NĂM HỌC 2020 – 2021**  **MÔN: TIẾNG ANH 12** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Lĩnh vực/phần** | **Chuyên đề** |  | **Mức độ** | | | |
| **Số câu** | **Nhận biết** | **Thông Hiểu** | **Vận dụng thấp** | **Vận dụng cao** |
| 1 | Ngữ âm | Phát âm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trọng âm | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Ngữ pháp- Từ vựng | Ngữ pháp(mạo từ, câu điều kiện, thì, từ nối,giới từ…) | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Từ Vựng | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Từ đồng nghĩa | 2 | 0 | 1 | 1 |  |
| Từ trái nghĩa | 2 | 0 | 1 | 1 |  |
| Tìm lỗi sai | 3 |  | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Từ ngữ thể hiện chức năng giao tiếp | Chức năng giao tiếp | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Kỹ năng đọc | Điền từ vào chỗ trống | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Đọc hiểu | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Kỹ năng viết | Câu có nghĩa gần nhất với câu đã cho | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nối hai câu thành một câu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  |  | Tổng | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 |



|  |  |
| --- | --- |
| **TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN** | *Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2021*  **NGƯỜI XÂY DỰNG MA TRẬN** |
| **Nguyễn Thị Họa Mi** | **Nguyễn Thị Minh Ngọc** |