**Trường THPT Trần Hưng Đạo**

**TỔ TIẾNG ANH**

**NỘI DUNG ÔN TẬP THI HK1 VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI**

**KHỐI 10 + 11 + 12 - NH: 2016 – 2017**

**NỘI DUNG ÔN THI HK1 KHỐI 10**

Nội dung: UNIT 1-8

1. Vocabulary : readings , prepositions & task 1 of unit 4- 8
2. Pronunciation & stress: unit 4- 8
3. Word form: unit 4-7
4. Grammar notes : unit 1 -8

* Tenses: simple present, simple past, simple future, present perfect, past perfect& present continuous
* Wh- words
* Verb forms
* Passive : tenses
* Although- because
* Relative Pronouns
* Used to
* The + adj
* Reported Speech: statement
* Connector : which
* Be going to

**Cấu trúc đề thi hk1**

**A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 mks**

**I. listening (5 câu)**

**II. Trắc nghiệm. (30 câu)**

1- 2: Pronunciation

* + 3-4 : stress
  + 5: closed in meaning
  + 6: opposite
  + 7-8: Communicative contexts
  + 9: preposition
  + 10-11: Vocabulary
  + 12 – 17: Grammar notes
  + 18 – 20: Error Identification
  + 21 – 25: Closed Test
  + 26 – 30: Reading Comprehension

**B. PHẦN TỰ LUẬN: 3 mks**

1. Word form : 31 – 35

2. Transformation : 36 – 40 (2mks)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verbs** | **Nouns** | **Adjectives** | **Adverbs** |
| 1. Educate |  |  |  |
| 1. Photograph |  |  |  |
| 1. Oppose |  |  |  |
| 1. Produce |  |  |  |
| 1. Participate |  |  |  |
| 1. Communicate |  |  |  |
| 1. Inform |  |  |  |
| 1. Entertain |  |  |  |
|  |  | Responsible |  |
|  | Convenience |  |  |
| 1. Persuade |  |  |  |
| 1. Permit |  |  |  |

* GV ra de khoi 10: Ms Khanh, Phuong Anh, Le, Mr. Phuc, Phat
* Gv phụ trách rã bài thi : Cô Khanh

**Nguyễn Thị Khanh**

ĐỀ XUẤT ND GIẢNG DẠY, ÔN TẬP VÀ THI HỌC KỲ I

KHỐI 11 - NĂM HỌC 2016 – 2017

* Thời gian THI HK1 dự kiến: 16/12
* ND: ngữ pháp hết Unit 8
* Phonetics: theo đề cương Unit 4 – 8, bỏ Unit 5 (15 câu phát âm, 15 câu dấu nhấn)

I. VOCABULARY:

1. volunteer (n) 2. disadvantaged (adj) = deprived // advantaged
2. handicapped (adj) =disabled (adj) 4. overcome (v ) :

5. annual (adj) 6. to stimulate (v)

-> stimulation (n)

1. spirit (n) 8 . to sponsor (v)

-> sponsor (n)

1. worksheet (n) 9. judge (n)
2. to observe (v) -> observation (n) 11. performance (n) -> to perform (v)
3. to announce (v) -> announcement (n) 13. increase (v):tăng lên# decrease (v) :giảm xuống
4. figure (n)
5. birth-control method (n)
6. family planning (n)
7. available (a)
8. population explosion (n)
9. population growth (n)
10. distribute (v)

🡪 distribution

II. PREPOSITIONS:

1. lack of (n) : thiếu = shortage of
2. carry out (v) : tiến hành, thực hiện
3. to be aware of (a) :nhận thức
4. account for … percent (v) : chiếm … phần trăm
5. take care of (v): chăm sóc
6. take part in (v): tham gia = to participate in = to join in
7. clean up (v): dọn dẹp,lau chùi
8. suffer from (v) : bị đau khổ, chịu rủi ro, khổ sở
9. provide st for so (v): cung cấp cho ai cái gì

= provide so with st

1. ashamed of (adj) : xấu hổ ,hổ thẹn
2. a great deal of + uncountable N : nhiều …
3. to decorate … with … : trang trí… bằng …
4. to be full of … : đầy …
5. to pray so. for sth. : cầu xin ai cái gì
6. to put on … : mặc/ đội/ mang …
7. lack of = shortage of (n) : thiếu
8. account for … (v) : chiếm ( phần trăm)
9. limit to
10. instead of …
11. clean up (v) : dọn dẹp,lau chùi
12. suffer from (v) : bị đau khổ, chịu rủi ro, khổ sở

III. PHONETICS :

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:

1. A. who B. when C. why D. what
2. A. wheel B. wet C. away D. wrong
3. A. dreadful B. dream C. team D. clean
4. A. twelve B. twenty C. two D. twinkle
5. A. trousers B. troupe C. group D. troop
6. A. clean B. great C. creature D. cream
7. A. glad B. glass C. gland D. glamorous
8. A. crowd B. crowded C. crow D. crown
9. A. group B. growl C. ground D. grouse
10. A. quarter B.quarrel C.quality D.quantity
11. A.thing B.thought C.though D.threaten
12. A.than B.theater C.through D.thorough
13. A.special B.calendar C.decorate D.colored
14. A.strives B.states C.stays D.studies
15. A.imagined B.released C.rained D.followed

Exercise 2: Choose the word stressed differently from the others:

1. A. parade B. agrarian C.private D. longevity
2. A.interest .comment C. respect D. influence
3. A.important B.ocassion C.decorate D. excitement
4. A.celebration B. entertainment C. possitive D. represent
5. A.firework B.relative C.exchange D. blossom
6. A. hospital B. difficult C. volunteer D. charity
7. A. donation B. example C. disaster D. happiness
8. A. understand B. mountainous C. orphanage D. company
9. A. education B. handicapped C. university D. disadvantaged
10. A. annual B. sentence C. spirit D. complete
11. A. punish B. society . benefit D. beautiful
12. A. construction B. description C. aggressive D. consideration
13. A. population B. available C. university D. education
14. A. support B. repeat C. increase D. expect
15. . expert B. control C. limit D. injury
16. WORD FORM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VERB | NOUN | ADJ | ADV |
| 1 | celebrate | celebration |  |  |
| 2 |  | similarity | similar | similarly |
| 3 |  | variety | various | variously |
| 4 | decorate | decoration | decorative |  |
| 5 | excite | excitement | excited/ exciting |  |
| 6 | perform | performer  performance |  |  |
| 7 | volunteer | volunteer | voluntary | voluntarily |
| 8 |  | population  overpopulation | overpopulated |  |
| 9 | compete | competition competitor | competitive | competitively |
| 10 |  | awareness | aware of  unaware of |  |
| 11 | explode | explosion |  |  |
| 12 | depend | dependence  independence | dependent  independent |  |
| 13 | represent | representation  representative |  |  |

+ Reading & cloze test: theo chủ đề Unit 4 – 8, bo Unit 5 ( không giống SGK)

* Ngữ pháp:

Tenses

Passive voice (basic structure)

Gerund/ (to) infinitive

Passive Gerund/ passive infinitive

Perfect Gerund/ perfect infinitive

1. verb form ( như SGK)
2. conditional sentences (if 1,2,3 )
3. Perfect gerund/ perfect participle –active/ passive
4. reported speech (imperative/ with infinitive/ with gerund/ conditional sentences)
5. SOMEONE / ANYONE / NO ONE / EVERYONE/ ONE(S)( như SGK và đề cương)

V/ Phần viết lại câu:

* tenses: thì HTHT 🡨🡪 thì QKĐ (It’s time since …, The last time…, S + last …, This is the first time …, S + started …)
* Reported speech : câu đk
* Reported speech : infinitive & gerund
* Passive
* Câu đk loại 2,3 :dạng 2 câu đơn có because/since/ as, therefore, so, that’s why, as a result
* INVERSION

## Hardly / Barely / Scarcely…………….. when

## No sooner …………………………. than + Clause (S+ Simple past)

CẤU TRÚC ĐỀ THI - 60 phút – 45 câu (35 tn + 5 wf + 5 sent. Trans)

1. TRẮC NGHIỆM: (7đ – 35 câu x 0.2)  
   I. listening (5 câu)

II. Ngữ âm (4 câu – 2 gạch chân, 2 dấu nhấn)

III. Trắc nghiệm (14 câu) giới từ, dạng động từ, thì động từ, câu đk, câu gián tiếp, đại từ, passive, đảo ngữ, …

IV. Sửa lỗi sai. (4 câu)

V. Cloze – test (4 câu)

VI. Reading comprehension (4 câu)

1. TỰ LUẬN:
2. Word form (5 câu x 0.2 = 1đ)
3. Sentence transformation (5 câu x 0.4 =2đ)

* **GV ra de : Mr Que, Hoa, Phat, Ms Phuong Anh, Giang**
* **Phụ trách rã bài thi : Thầy Quế**

**Nguyễn Tấn Quế**

**HỘI Ý NHÓM ANH 12**

Thời gian : 16g20 ngày 25/11

Địa điểm : Phòng giáo viên

Thành phần : giáo viên Anh 12

Nội dung : Thống nhất nội dung, cấu trúc thi học kì I

NỘI DUNG:

1. Pronunciation, stress : **Unit 5+6+8 (Giống đề cương)**
2. Vocabulary, preposition: **Unit 4+5+6+8 (từ trọng tâm trong sgk bám theo đề cương)**
3. Reading comprehension, cloze test : chủ đề **Unit 4+5+6+8**
4. Grammar: tenses

passive voice: basic + with reporting verbs

reported speech

conditional sentences

verb form

article

SV agreement

relative clauses

CẤU TRÚC:

1 – 2 Pronunciation (2 câu)

3 – 4 Stress (2 câu)

5 – 6 closest (2 câu)

7 – 8 opposite (2 câu)

9 – 12 error (4 câu)

13 – 17 combination / transformation (5 câu)

18 – 19 communicative (2 câu)

20 – 35 the best answer (16 câu)

preposition: 2

vocabulary: 3

grammar points: 11

36 – 40 cloze test (5 câu)

41 – 45 reading comprehension 1 (5 câu)

46 – 50 reading comprehension 2 (5 câu)

* GV ra de: Ms Huong, Duong, Cuong, Lan, Mr Hung Anh

TP HCM ngày 25/11/2016

Người viết biên bản

**Trần Hồ Thúy Hường**