     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 12** (Chương trình chuẩn)

* **Hình thức: Trắc nghiệm 100%**

1. **VOCABULARY:**

* **Word form:**
* socialize, perfect, communicate, excite, politeness
* educate, depend, science, history, nationalize
* **Prepositions:**
* get/ attract/ catch sb’s attention, be busy + V-ing, look at, in English, raise one’s hand, wave to sb, get on, get off, get in, get out of, jump up and down, catch, sb’s eyes, offer to-V, object to V-ing, advise
* be compulsory for, at the age of, consist of, be late for, make a mistake, be in love, keep in touch, put off, at the beginning of, at the end of, make up, take part in, make progress on, translate into, stand for, one –week break
* **New words:**
* verbal, non-verbal, signal, situation, suppose, instance, obvious, appropriate, waiter, pass, nod, slightly, assistance, whistle, clap, rude, informality, brief, approach, acceptable
* schooling, academic, separate, parallel, state school system, independent/public school system, fee-paying, category, primary education, The National Curriculum, government, design, core

1. **LANGUAGE FOCUS**

* Tenses
* Reported speech
* Passive voice

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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.*