|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG | | **ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** | | | | | | | | |
| **KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN** | | | | Học kỳ: | **1** | Năm học: | | **2021 - 2022** | | |
| Mã học phần: DTQ0160 | Tên học phần: Nghe tiếng Trung 1 | | | | Tín chỉ: 2 | | | | Khóa: 27 | |
| Mã nhóm lớp HP: | 202\_DTQ0160\_01, 02, 03, 04 | | - Đề thi số: | | **2** | | - Mã đề thi: | | | **………** |
| Thời gian làm bài: | 30 (phút) | | | | | | | | | |
| Hình thức thi: | **Trắc nghiệm kết hợp tự luận** | | | | | | | | | |

**Đề 2**

**PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)**

一， **选择你听到的词语 Chọn phiên âm nghe được (1 điểm)**

Câu 1 (0.1 điểm)

**A**. qǐchuáng

**B**. jǐcháng

**C.** qíchuáng

**D.** jíchuáng

ANSWER: A

Câu 2 (0.1 điểm)

**A**. piào

**B**. biào

**C.** piāo

**D.** biāo

ANSWER: A

Câu 3(0.1 điểm)

**A**. chāoshì

**B**. chāoshi

**C.** chāoshī

**D.** chāoshí

ANSWER: A

Câu 4 (0.1 điểm)

**A**. pútao

**B**. bútao

**C.** pútāo

**D.** bútāo

ANSWER: A

Câu 5 (0.1 điểm)

**A**. mànhuà

**B**. mānhuàn

**C.** mànhuā

**D.** mánhuà

ANSWER: A

Câu 6 (0.1 điểm)

**A**. shāngchǎng

**B**. sāngchǎng

**C.** shàngchǎng

**D.** sàngchǎng

ANSWER: A

Câu 7 (0.1 điểm)

**A**. chǎo

**B**. cháo

**C.** chào

**D.** chāo

ANSWER: A

Câu 8 (0.1 điểm)

**A**. jīchì

**B**. qīchì

**C.** jīzhì

**D.** qīchi

ANSWER: A

Câu 9 (0.1 điểm)

**A**. pánzi

**B**. bánzi

**C.** pánsi

**D.** bánsi

ANSWER: A

Câu 10 (0.1 điểm)

**A**. chāzi

**B**. zhāzi

**C.** zházi

**D.** cházi

ANSWER: A

二、**选择正确的答案 Chọn đáp án đúng (2 điểm)**

Câu 1 (0.2 điểm)

**A**. 牛奶 niúnǎi

**B**. 苹果 píngguǒ

**C**. 西瓜 xīguā

ANSWER: C

Câu 2 (0.2 điểm)

**A**. 一次 yí cì

**B**. 两次 liǎng cì

**C**. 九次 jiǔ cì

ANSWER: B

Câu 3 (0.2 điểm)

**A**. 学校 xuéxiào

**B**. 公司 gōngsī

**C**. 哥哥家 gēge jiā

ANSWER: A

Câu 4 (0.2 điểm)

**A**. 想喝水 xiǎng hē shuǐ

**B**. 生病了 shēngbìng le

**C**. 不睡了 bú shuì le

ANSWER: C

Câu 5 (0.2 điểm)

**A**. 儿子 érzi

**B**. 妈妈 māma

**C**. 丈夫 zhàngfu

ANSWER: A

Câu 6 (0.2 điểm)

**A**. 太晚了 tài wǎn le

**B**. 小张不在 xiǎo Zhāng bú zài

**C**. 不认识路 bú rènshi lù

ANSWER: A

Câu 7 (0.2 điểm)

**A**. 两块钱 liǎng kuài qián

**B**. 三块钱 sān kuài qián

**C**. 四块钱 sì kuài qián

ANSWER: B

Câu 8 (0.2 điểm)

**A**. 晴天 qíngtiān

**B**. 阴天 yīn tiān

**C**. 下雨了 xià yǔ le

ANSWER: B

Câu 9 (0.2 điểm)

**A**. 茶 chá

**B**. 菜 cài

**C**. 水果 shuǐguǒ

ANSWER: C

Câu 10 (0.2 điểm)

**A**. 唱歌 chànggē

**B**. 跳舞 tiàowǔ

**C**. 上课 shàngkè

ANSWER: C

三、**判断正误 Phán đoán đúng sai (2 điểm)**

Câu 1 (0.4 điểm)

|  |
| --- |
| 女的要了一个套餐。 |
| Nǚ de yāo le yíge tàocān. |

ANSWER: Đúng

Câu 2 (0.4 điểm):

|  |
| --- |
| 男的第一次吃这种鱼肉汉堡。 |
| Nán de dì yí cì chī zhè zhǒng yúròu hànbǎo. |

ANSWER: Đúng

Câu 3 (0.4 điểm):

|  |
| --- |
| 男的只要了一个汉堡。 |
| Nán de zhǐ yào le yíge hànbǎo. |

ANSWER: Sai

Câu 4 (0.4 điểm):

|  |
| --- |
| 女的想吃甜筒，可是男的不喜欢。 |
| Nǚ de xiǎng chī tián tǒng, kěshì nán de bù xǐhuān. |

ANSWER: Đúng

Câu 5(0.4 điểm):

|  |
| --- |
| 男的要一杯可乐。 |
| Nán de yāo yìbēi kělè. |

ANSWER: Sai

四、听录音，判断**哪些是顾客说的话 Nghe ghi âm, phán đâu là lời của khách hàng. (Lời khách hàng tích Đúng, không phải lời khách hàng tích Sai) (3 điểm)**

Câu 1 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Đúng

Câu 2 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Sai

Câu 3 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Sai

Câu 4 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Đúng

Câu 5 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Đúng

Câu 6 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Đúng

Câu 7 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Sai

Câu 8 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Đúng

Câu 9 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Đúng

Câu 10 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Sai

**五、听后快速回答问题 Nghe xong mau chóng trả lời câu hỏi (trả lời bằng chữ Hán) (2 điểm)**

Câu 1 (0.5 điểm):

|  |
| --- |
| 这个商店大不大？ |
| Zhège shāngdiàn dà bu dà? |

…………………..…………………..…………………..……………

**Đáp án Câu 1 : 这个商店不太大。**

Câu 2 (0.5 điểm):

|  |
| --- |
| 这个商店的东西多吗？ |
| Zhège shāngdiàn de dōngxi duō ma? |

…………………..…………………..…………………..……………

**Đáp án Câu 2:** 这个商店的东西（很，比较）多。

Câu 3 (0.5 điểm):

|  |
| --- |
| 星期天，我跟谁来这儿买东西？ |
| Xīngqītiān, wǒ gēn shéi lái zhèr mǎi dōngxi? |

…………………..…………………..…………………..……………

**Đáp án Câu 3:** 星期天，我跟玛丽来这儿买东西。

Câu 4 (0.5 điểm):

|  |
| --- |
| 我买了几瓶啤酒？ |
| Wǒ mǎile jǐ píng píjiǔ? |

…………………..…………………..…………………..……………

**Đáp án Câu 4:** 我买了两瓶啤酒。

*Ngày biên soạn: 16.12.2021*

**Giảng viên biên soạn đề thi: Hà Thị Minh Trang**

*Ngày kiểm duyệt: 19/12/2021*

**Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Phạm Đình Tiến**