     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                       **Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU**

**TDTT HUYỆN BÌNH CHÁNH**

**TỔ: ANH VĂN** *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2021*

**NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2021 – 2022**

**MÔN: ANH VĂN – KHỐI 10** (Chương trình chuẩn)

* **Hình thức: Trắc nghiệm 100%**

1. **VOCABULARY:**

* **Unit 3:**
* Word form: educate, difficulty, science, chemistry
* Prepositions:

be impossible for sb, live on, in spite of, earn a degree in st, with flying colors, go on, take up, to harbor the dream of, get married to, come true

* New words:

receive, general education, local, training, brilliant, mature, career, save, study tour abroad, private tutor, interrupt, living condition, extremely, research, tragic, obtain, professor, award, determine, the atomic weight of radium, suffering, institute

* **Unit 4:**
* Word form: differ, disable, deafen, oppose
* Prepositions:

differ from, prevent sb from doing st, be proud of, be opposed to, a feeling of doubt in st, look forward to + V-ing, open up, thanks to, be (un)able + to-Vbare, complain about, attitude towards, break down

* New words:

dumb, blind, mentally, retarded, proper schooling, believe, attend, gradually, make a great effort, time-consuming, raise, add, subtract, multiply, reason

1. **LANGUAGE FOCUS**

* Past perfect
* used to + V-bare
* the + adjective
* which as a connector

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Duyệt của Ban Giám hiệu** |  |  |
| **Hiệu phó chuyên môn**  (đã ký)  **Trần Thị Huyền Trang** |  | **Tổ trưởng chuyên môn**  (đã ký)  **Dương Khánh Mai** |

*Nơi nhận:*

*+ BGH;*

*+ GV trong tổ;*

*+ Lưu hồ sơ CM.*