|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | **1** | | - Mã đề thi: | | | **………** |
| Thời gian làm bài: | 30 (phút) | | | | | | | | | |
| Hình thức thi: | **Trắc nghiệm kết hợp tự luận** | | | | | | | | | |

**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**. shǔtiáo

**B**. sǔtiáo

**C.** shútiáo

**D.** sútiáo

ANSWER: A

Câu 2 (0.1 điểm)

**A**. shìchǎng

**B**. shīchǎng

**C.** sìchǎng

**D.** sīchǎng

ANSWER: A

Câu 3(0.1 điểm)

**A**. kùzi

**B**. kūzi

**C.** kúzi

**D.** kǔzi

ANSWER: A

Câu 4 (0.1 điểm)

**A**. gùshi

**B**. gūshi

**C.** gúshi

**D.** gǔshi

ANSWER: A

Câu 5 (0.1 điểm)

**A**. jié zhàng

**B**. jié zhāng

**C.** jié zhàn

**D.** jié zhān

ANSWER: A

Câu 6 (0.1 điểm)

**A**. shālā

**B**. shālà

**C.** shàlà

**D.** shāla

ANSWER: A

Câu 7 (0.1 điểm)

**A**. cù

**B**. cuò

**C.** cū

**D.** cuō

ANSWER: A

Câu 8 (0.1 điểm)

**A**. qīngdàn

**B**. qīngdān

**C.** qīngdan

**D.** qīngdán

ANSWER: A

Câu 9 (0.1 điểm)

**A**. shuì jiào

**B**. shuì jiāo

**C.** shuī jiào

**D.** shuī jiāo

ANSWER: A

Câu 10 (0.1 điểm)

**A**. liàn

**B**. lián

**C.** liǎn

**D.** liān

ANSWER: A

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

Câu 1 (0.2 điểm)

**A**. 工作 gōngzuò

**B**. 打篮球 dǎ lánqiú

**C.** 看电视 kàn diànshì

ANSWER: C

Câu 2 (0.2 điểm)

**A**. 饭店 fàndiàn

**B**. 商店 shāngdiàn

**C**. 教室 jiàoshì

ANSWER: A

Câu 3 (0.2 điểm)

**A**. 200多duō

**B**. 2000多 duō

C. 3000 多 duō

ANSWER: B

Câu 4 (0.2 điểm)

**A**. 2007年 nián

**B**. 2008年 nián

**C**. 2009年 nián

ANSWER: B

Câu 5 (0.2 điểm)

**A**. 太累了 tài lèi le

**B**. 看过了 kàn guò le

**C**. 有别的事 yǒu bié de shì

ANSWER: B

Câu 6 (0.2 điểm)

**A**. 鱼 yú

**B**. 西瓜 xīguā

**C**. 鸡蛋 jīdàn

ANSWER: A

Câu 7 (0.2 điểm)

**A**. 机场 jīchǎng

**B**. 医院 yīyuàn

**C**. 火车站 huǒchē zhàn

ANSWER: A

Câu 8 (0.2 điểm)

**A**. 很便宜 hěn piányi

**B**. 颜色好 yánsè hǎo

**C**. 有点儿高 yǒu diǎnr gāo

ANSWER: B

Câu 9 (0.2 điểm)

**A**. 7月8号 7 yuè 8 hào

**B**. 8月7号 8 yuè 7 hào

**C.** 8月17号 8 yuè 17 hào

ANSWER: B

Câu 10 (0.2 điểm)

**A**. 爸爸 bàba

**B**. 妈妈 māma

**C**. 送牛奶的 sòng niúnǎi de

ANSWER: C

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

Câu 1 (0.4 điểm)：

|  |
| --- |
| 王刚试了42号的鞋。 |
| Wáng Gāng shìle 42 hào de xié. |

ANSWER: Đúng

Câu 2 (0.4 điểm):

|  |
| --- |
| 王刚试了两双鞋，都不合适。 |
| Wáng Gāng shìle liǎng shuāng xié, dōu bù héshì. |

ANSWER: Sai

Câu 3 (0.4 điểm):

|  |
| --- |
| 王刚想买黑色的鞋。 |
| Wáng Gāng xiǎng mǎi hēisè de xié. |

ANSWER: Đúng

Câu 4 (0.4 điểm):

|  |
| --- |
| 王刚买了咖啡色的鞋。 |
| Wáng Gāng mǎile kāfēi sè de xié. |

ANSWER: Đúng

Câu 5(0.4 điểm):

|  |
| --- |
| 王刚买了42号的鞋。 |
| Wáng Gāng mǎile 42 hào de xié. |

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: Sai

Câu 2 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Sai

Câu 3 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Đúng

Câu 4 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Sai

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: Đúng

Câu 8 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Sai

Câu 9 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Đúng

Câu 10 (0.3 điểm)

**A.** Đúng

**B.** Sai

ANSWER: Sai

**PHẦN TỰ LUẬN ( 2 điểm)**

**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):

|  |
| --- |
| 谢觉东工作忙不忙？ |
| Xiè Juédōng gōngzuò máng bu máng? |

…………………..…………………..…………………..……………

**Đáp án Câu 1 :** 谢觉东工作很忙。

Câu 2 (0.5 điểm):

|  |
| --- |
| 他喜欢不喜欢自己的工作？ |
| Tā xǐhuān bu xǐhuān zìjǐ de gōngzuò? |

…………………..…………………..…………………..……………

**Đáp án Câu 2:** 他（很）喜欢自己的工作。

Câu 3 (0.5 điểm):

|  |
| --- |
| 他觉得他的那辆车怎么样？ |
| Tā juéde tā de nà liàng chē zěnme yàng? |

…………………..…………………..…………………..……………

**Đáp án Câu 3:** 他觉得他的那辆车太旧了。

Câu 4 (0.5 điểm):

|  |
| --- |
| 他的新车是什么颜色的？ |
| Tā de xīnchē shì shénme yánsè de? |

…………………..…………………..…………………..……………

**Đáp án Câu 4:** 他的新车是蓝色的。

*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**