|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG | | **ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN** | | | |
| **KHOA NGOẠI NGỮ** | | | Học kỳ: 1 | Năm học: | **2021 - 2022** |
| Mã học phần: 7TQ0030 Tên học phần: TIẾNG HOA 3 | | | | | |
| Mã nhóm lớp HP: | 211\_7TQ0030\_01 | | | | |
| Thời gian làm bài: | 60 (phút) | | | | |
| Hình thức thi: | **Tự luận** | | | | |
| **Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ):** SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi | | | | | |

Câu 1 (0.2 điểm): **Viết chữ Hán phù hợp vào chỗ trống**

她昨天.................(língchén)一点睡觉。

Câu 2 (0.2 điểm): **Viết chữ Hán phù hợp vào chỗ trống**

再见，................ (huānyíng) 您下次再来。

Câu 3 (0.2 điểm): **Viết chữ Hán phù hợp vào chỗ trống**

这张 （chuáng）............ 怎么样？

Câu 4 (0.2 điểm): **Viết chữ Hán phù hợp vào chỗ trống**

你................ (huílái) 的时候，我正洗衣服呢。

Câu 5 (0.2 điểm): **Viết chữ Hán phù hợp vào chỗ trống**

请问14号到大叻的车(piào).............还有吗？。

Câu 6 (0.2 điểm): **Viết chữ Hán phù hợp vào chỗ trống**

桌子上有............ (liǎng)本书和一台电脑。

Câu 7 (0.2 điểm): **Viết chữ Hán phù hợp vào chỗ trống**

请.......... (jìn)，请问您找谁？

Câu 8 (0.2 điểm): **Viết chữ Hán phù hợp vào chỗ trống**

明天你......... (gēn)我一起去超市买东西，好吗？

Câu 9 (0.2 điểm): **Viết chữ Hán phù hợp vào chỗ trống**

爸爸，你们住哪个 ................ （fángjiān）。

Câu 10 (0.2 điểm): **Viết chữ Hán phù hợp vào chỗ trống**

我现在在一家(diànnǎo) …………公司工作。

Câu 11 (0.4 điểm): **Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh**

狗/吃/我/的/喜欢/苹果/家

Câu 12 (0.4 điểm): **Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh**

的/都/他们/是/老师/吗/文郎大学

Câu 13 (0.4 điểm): **Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh**

一起/明天/我们/去/怎么样/下午/图书馆

Câu 14 (0.4 điểm): **Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh**

舒服/你/这个星期/太/不，水果/吃/吧/一些/多

Câu 15 (0.4 điểm): **Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh**

本/是/这/买/不/书店/的/在/词典

Câu 16 (0.4 điểm): **Dịch sang tiếng Trung câu sau đây**

Ngày mai tôi ngồi máy bay đi Bắc Kinh.

Câu 17 (0.4 điểm): **Dịch sang tiếng Trung câu sau đây**

Chúng ta ngồi chiếc xe taxi này đi.

Câu 18 (0.4 điểm): **Dịch sang tiếng Trung câu sau đây**

Nghe nói bạn và cô ấy là bạn học đại học.

Câu 19 (0.4 điểm): **Dịch sang tiếng Trung câu sau đây**

Cây viết này là của bạn phải không?

Câu 20 (0.4 điểm): **Dịch sang tiếng Trung câu sau đây**

Anh ấy đang gọi điện thoại cho ba mẹ của anh ấy.

Câu 21 (0.4 điểm): **Dịch sang tiếng Việt câu sau đây**

这张黑色的桌子太漂亮了。

Câu 22 (0.4 điểm): **Dịch sang tiếng Việt câu sau đây**

他和我弟弟也都是这家医院的医生。

Câu 23 (0.4 điểm): **Dịch sang tiếng Việt câu sau đây**

昨天下午她给女儿买了一件衣服。

Câu 24 (0.4 điểm): **Dịch sang tiếng Việt câu sau đây**

外面天气很好，我们去公园玩儿吧。

Câu 25 (0.4 điểm): **Dịch sang tiếng Việt câu sau đây**

我们班有两个外国学生。

Câu 26 (0.4 điểm): **Đọc dữ kiện đã cho và trả lời câu hỏi**

男：请在这儿写您的名字。  
 女： 是这儿吗？  
 男：不是，是这儿。  
 女：好，谢谢。  
 问：女的要写什么？

Câu 27 (0.4 điểm): **Đọc dữ kiện đã cho và trả lời câu hỏi**

王小姐星期六中午坐飞机去中国。  
 问：王小姐怎么去中国？

Câu 28 (0.4 điểm): **Đọc dữ kiện đã cho và trả lời câu hỏi**

女：今天有点儿冷。  
 男：是，喝杯热茶怎么样？  
 问：今天天气怎么样？

Câu 29 (0.4 điểm): **Đọc dữ kiện đã cho và trả lời câu hỏi**

我来中国工作三个月了，会说一点儿汉语。  
 问：她来中国多长时间了？

Câu 30 (0.4 điểm): **Đọc dữ kiện đã cho và trả lời câu hỏi**

男：今天星期几？  
 女：星期天。  
 男：天啊！今天下午我的同学要来。现在几点了？  
 女：快两点了。  
 问：今天下午谁要来？

*Ngày biên soạn: 11/10/2021*

**Giảng viên biên soạn đề thi:** **Võ Ngọc Thiên Phụng**

*Ngày kiểm duyệt: 18/10/2021*

**Phó trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Lê Quang Thảo**